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ABSTRAKT
Në ditët e sotme, auditimi mund të shihet si një nga mekanizmat më të rëndësishëm në
procesin e shtet-ndërtimit në Kosovë. Nëse gjyqësia, prokuroria dhe partitë politike kanë
dështuar në veprimin e duhur parandalues, në luftimin e korrupsionit dhe të
keqpërdorimeve të tjera, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) e ka ruajtur integritetin
dhe njihet si një institucion, që ka siguruar dhe ka ofruar informacione të besueshme për
keqpërdorimet nga entitetet publike e shtetërore në Kosovë. Fakti se gjyqësia, prokuroria
dhe institucionet kosovare nuk kanë reaguar fare, ose kanë reaguar shumë rrallë në këto
informacione, nuk e zvogëlon rolin dhe integritetin e ZAP-it dhe të mekanizmave
institucional të auditimit.

Në këtë punim, kam bërë një analizë të hollësishme të mekanizmit të auditimit në rrafsh
kombëtar, si në aspektin legjislativ dhe në aspektin e praktikave të ndryshme, në të gjitha
nivelet, duke u përqendruar në: procesin e Auditimit të Brendshëm dhe të Jashtëm dhe në
raportin ndërmjet Auditimit të Brendshëm dhe atij të Jashtëm. Të gjitha këto janë bërë me
qëllim të përcaktimit të gjendjes aktuale në këtë fushë dhe për të arritur në gjetje sa më të
besueshme, që do të më shërbenin për hartimin e rekomandimeve sa më produktive për
përmirësimin e praktikave dhe rezultateve të procedurave dhe raporteve të auditimit.
Në këtë kuptim janë studiuar të gjitha aspektet e auditimit prej nivelit më të përgjithshëm të
buxhetit dhe të organeve më të larta, e deri në organizatat individuale dhe pushtetin vendor.
Janë analizuar zbatimi i ligjshmërisë dhe rregullsisë, auditimi i performancës dhe auditimi i
përputhshmërisë. Po ashtu, është studiuar shkalla e zbatimit të rekomandimeve të zyrave të
auditimit dhe të ZAP-it nga institucionet dhe nga autoritetet shtetërore.
Gjetjet e shumta të analizës janë përdorur për të krijuar një pasqyrë sa më të qartë të
gjendjes dhe për të hartuar sugjerime sa më të dobishme, që do t’i avanconin procedurat
dhe efektet e proceseve të auditimit në Kosovë
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1. HYRJE
Me anë të këtij punimi jam munduar të trajtoj ndikimin e auditimit të jashtëm në
përmirësimin e menaxhimit të parasë publike, në shtimin e transparencës së institucioneve
publike ndaj tatimpaguesve, në organizimin e institucioneve të auditimit (qoftë të
brendshme apo të jashtme) të organizatave buxhetore, pastaj njohjes më të përafërt me disa
prej koncepteve dhe instrumenteve të auditimit të institucionet të cilat krijojnë dhe
shpenzojnë paranë publike. Mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të mekanizmave të
kontrollit të buxhetit. Ofrimin e përvojave praktike perëndimore, lidhur me organizimin dhe
funksionimin e kontrollit buxhetor dhe opsionet për një model më të përshtatshëm për të
arritur një sistem më te mirë te menaxhimit te parasë publike në Kosovë. Në këtë punim
janë shtjelluar konceptet, praktikat, ndikimet dhe rezultatet e auditimit të institucioneve të
financuara nga Buxheti i shtetit të Kosovës. Qëllimi kryesor i hulumtimit të kësaj temë
është të trajtohen disa nga problemet më kryesore të raportimit financiare publik dhe
ndikimin e auditimit për tejkalimin e këtyre problemeve të cilat janë evidente në
institucionet e Kosovës.

Ofrimin e përvojave praktike perëndimore, lidhur me organizimin dhe funksionimin e
kontrollit buxhetor dhe opsionet për një model me të përshtatshëm për të arritur një sistem
të qeverisjes më të mire te menaxhimit te parasë publike në Kosovë. I terë punimi është i
ndarë në gjashtë kapituj. Kështu në kapitullin (pjesën) e parë të punimit është shtjelluar
rëndësia e temës, pastaj është vazhduar me objektivat e auditimit dhe metodologjinë. Në
pjesën e dytë është shpjeguar ndikimi i auditimit të jashtëm në transparencën e raportimeve
financiare në sektorin publike, koncepti i auditimit, përgjegjësit e auditorit të përgjithshëm,
pavarësia e zyrës dhe stafit të auditimit, raportet në mes të institucioneve të audituara,
raportimi në parlament, auditimi në disa shtete të Evropës, kompetencat dhe përgjegjësit e
auditorit të përgjithshëm në Kosovë, kodi i etikes profesionale. Në pjesën e tretë flitet për
auditimin e brendshëm si preventivë e rendësishme e kontrollit në entitete publike, për
kuptimin, rolin, objektivat e auditimit, funksionin dhe përgjegjësit e tij, ngjashmëria dhe
dallimi në mes të kontrollit të brendshëm dhe auditimit të brendshëm, raporti në mes të
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auditimit të brendshëm dhe ati të jashtëm, vlerësimi dhe rishikim i punës së auditorit të
brendshëm. Pjesa e katërt përfshinë raportimin financiar të sektorit publik në Kosovë, ku
shpjegohet buxheti i shtetit dhe llojet e tij, aprovimi dhe realizimi i buxhetit, pasqyra e
standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik, standardet e raportimit
bazuar në paranë e gatshme struktura e tyre pjesët obligative dhe të inkurajuara, pjesët dhe
informatat e pasqyrave financiare të organizatave buxhetore, pasqyrat e konsoliduara,
struktura e raportit vjetor financiar, bilancin e parave të gatshme në fillim dhe në fund të
vitit, raportin e ekzekutimit të buxhetit. Në pjesën e pestë flitet për ndikimin e auditimit të
viteve paraprake në rritjen e besueshmërisë së raporteve financiare në vitet vijuese, ku janë
të shtjelluara institucionet që i nënshtrohen auditimit të jashtëm dhe kompetencat dhe
përgjigjësitë, objektivat dhe llojet e auditimit, auditimi i buxhetit të shtetit, auditimi i zyrës
së Presidentit dhe i Kuvendit të Kosovës, auditimi i Ministrive dhe agjencive tjera, auditimi
i të hyrave të shtetit, dhe auditimi në nivelin lokal (komuna). Dhe në pjesën e gjashtë të
kësaj temë është dhënë një vështrim përfundimtar ku flitet se çka mundet dhe duhet të
përmirësohet në fushën e auditimit të jashtëm dhe në raportimin financiar të sektorit publik
në Kosovë.

1.2 Objektivat

Objektivat e këtij studimi janë vlerësimi dhe auditimi i raportimit financiar të sektorit
publik në Kosovë, ndikimi i auditimit të jashtëm në përmirësimin e raportimeve
financiare publike, rritja e transparencës dhe e llogaridhënies së institucioneve shtetërore.
Përforcimi dhe zhvillimi i sektorit publik është domosdoshmëri për integrim në
institucionet rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare dhe në zhvillimin e gjithmbarshëm të
vendit, andaj roli i auditimit të jashtëm në menaxhimin e financave publike nuk duhet të
nënvlerësohet, por duhet që të dyja se bashku të përforcohen vazhdimisht. Andaj edhe
objektivat kryesore të këtij punimi të magjistraturës janë:
- Rëndësia, roli dhe ndikimi i auditimit të jashtëm në përmirësimin dhe transparencën e
menaxhimin e parasë ne sektorit publik në Kosovë.
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- Ndikimi i auditimit të jashtëm në transparencën e raportimeve financiare në sektorin
publik, respektivisht në entitetet e audituara.
- Auditimi i brendshëm si preventive e rëndësishme e kontrollit në entitetet publike.
- Kërkesat ligjore dhe standardet profesionale të raportimit financiare.
- Kërkesat etike dhe profesionale të profesionit të auditimit.
- Efekti i auditimit të jashtëm në përmirësimin e raportimeve të shpenzimeve dhe të
hyrave në sektorin publik në Kosovë.

3

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Koncepti i auditimit

Koncepti dhe themelimi i auditimit është pjesë qenësore e administrimit të financave
publike meqenëse menaxhimi i fondeve publike paraqet një trust. Auditimi nuk është
qëllim në vete por një pjesë e pazëvendësueshme e sistemit rregullator, qëllim i të cilit është
zbulimi i devijimeve nga standardet e pranuara dhe shkeljet e parimeve të ligjshmërisë,
efikasitetit, efektshmërisë dhe ekonomisë së menaxhimit financiar, aq herët sa për ta bërë të
mundur ndërmarrjen e masave korrektuese në rastet individuale, për të bërë që personat
përgjegjës të marrin përgjegjësinë, për të siguruar kompensimin, apo për të ndërmarrë hapa
për parandalimin apo të paktën për ti bërë më të vështira shkeljet e tilla që mund të bien
ndesh me menaxhimin e mirë, funksional dhe ligjor brenda organizatës në fjalë.
Përgjithësisht janë dy koncepte të Auditimit, i jashtëm dhe i brendshëm me formë dhe më
funksione të ndryshme mes vetë. Seksionet në vijim i shpjegojnë të dyja këto, dhe janë
përfshirë për të kompletuar të kuptuarit e aranzhimeve të menaxhimit financiar që
implementohen në Kosovë.
Synim i auditimit të pasqyrave financiare është ti mundësohet auditorit ta shprehë
mendimin e vet se përpilimi i pasqyrave financiare është bërë, duke i marrë në tërësi,
brenda kornizës raportuese ekzistuese. Që ta përmbushë këtë, auditori siguron prova të
mjaftueshme dhe të caktuara si themel të përfundimit të vet. Mendimi i auditorit e rritë
besueshmërinë e pasqyrave financiare me bindjen e tij/saj të lartë por jo absolute se
shënimet e audituara janë të pastra nga gabimet materiale. Në raportin e auditimi kjo
shprehet pozitivisht si bindje e arsyeshme . Auditimi i aktiviteteve të ndryshme përdoren si
mënyrë e matjes se rezultateve të organizatës, ato kanë për qellim vlerësimin e aktiviteteve
funksionale, të përgjegjësisë shoqërore si dhe të efektivitetit të përgjithshëm të organizatës
(Kume, 2004).
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2.1.1 Kompetencat e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës sipas kushtetutës së
Republikës së Kosovës dhe ligjeve tjera në fuqi

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit
ekonomik e financiar. Organizimi, funksionimi dhe kompetencat e Auditorit të
Përgjithshëm të Republikës së Kosovës, përcaktohen me Kushtetutë dhe me ligje të
veçanta. Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës ka kompetenca të kontrolloj mbi:
a) veprimtarinë ekonomike të institucioneve shtetërore e të personave të tjerë juridikë
shtetërorë; b) përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga organet e pushtetit
qendror dhe lokal; c) veprimtarinë ekonomike të personave juridikë, tek të cilët Shteti ka
pjesë ose aksione, ose kur huatë, kreditë dhe detyrimet e tyre garantohen nga Shteti
(Kushtetuta e Kosovës, 2008). Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës, Kuvendit
të republikës së Kosovës i paraqet:
1) raport për shpenzimin e Buxhetit të Shtetit;
2) mendimin për raportin e Qeverisë për shpenzimet e vitit të kaluar financiar, para se të
miratohet nga Kuvendi;
3) informacione për rezultatet e kontrolleve, sa herë që kërkohet nga Kuvendi;
4) raportin vjetor për veprimtarinë e vet.
Të gjitha auditimet që ndërmerren nga zyra e auditorit të përgjithshëm kryhen brenda
kompetencave të dhëna nga Kushtetuta dhe dy ligje themelore, në veçanti nga, Ligji nr.
03L-075 “për themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës dhe Zyrës së
Auditimit të Kosovës”, dhe ligjin nr. 2003/2 “për Menaxhimin e Financave Publik dhe
Përgjegjësitë” që obligon sipas nenit 52 që Llogaritë, regjistrat dhe deklaratë financiare të
çdo njësie të përcaktuar do të kontrollohen nga auditori i Përgjithshëm. Auditori i
Përgjithshëm do të dorëzojë një raport detal mbi rezultatet e një auditimi të tillë në Kuvend
deri më 31 Gushtë të çdo viti kalendarik që vijon menjëherë pas vitit përkatës fiskal.

2.1.2 Standardet e Auditimit
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Është kërkesë ligjore që Auditori i Përgjithshëm të publikojë me shkrim dhe rregullisht të
përditësojë standardet aktuale të auditimit të Sektorit Publik që do të respektohen nga
personat që kryejnë Auditime të Rregullsisë dhe Mbarëvajtjes. Këto standarde duhet të
përputhen me ato të organizatës ndërkombëtare të institucioneve të larta të auditimit,
Standardet e Auditimit të Bashkimit Evropian, dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit
siç janë shpallur nga Komiteti i Praktikave të Auditimit Ndërkombëtar i Federatës
Ndërkombëtare të Kontabilistëve. Këto standarde po ashtu duhet të përputhen me kërkesat
përkatëse të Bordit Kosovar mbi Standardet për Raportim Financiar Si përgjigje ndaj kësaj
kërkese, Zyra e auditorit të përgjithshëm ka lëshuar një udhëzim të brendshëm, që
parashtron ”Politikën mbi Aplikimin e Standardeve rofesionale Ndërkombëtare në
Auditimin Publik”. Ky udhëzim obligon zyrën e auditorit të përgjithshëm në kryerjen e të
gjitha auditimeve të veta në përputhje me Kodin e Etikës dhe Standardet e Auditimit të
shpallura nga organizata ndërkombëtare e institucioneve të larta të auditimit. Udhëzimi
edhe më tej obligon Zyrën e auditorit të përgjithshëm në zhvillimin e standardeve të veta të
punës në teren (Kuvendi i Kosovës, 2008, Ligji Nr.02/L-74).

2.1.3 Pavarësia e Institucioneve të pavarura të auditimit në sektorin Publik

Institucionet e Larta të Auditimit (Institucioni i Auditimit 2004) mund ti përmbushin
detyrat e tyre në mënyrë objektive dhe efektive vetëm nëse janë të pavarura nga entiteti që
auditohet dhe janë të mbrojtura nga ndikimet e jashtme. Ndonëse institucionet shtetërore
nuk mund të jenë absolutisht të pavarura pasi që janë pjesë e shtetit si tërësi, Institucionet e
larta të Auditimit duhet të kenë pavarësinë funksionale dhe organizative të nevojshme për
plotësimin e detyrave të tyre. Themelimi i Institucioneve të larta të Auditimit dhe shkalla e
domosdoshme e pavarësisë së tyre duhet të përcaktohet me Kushtetutë; ndonëse hollësitë
mund të përshkruhen në legjislacion. Në veçanti, mbrojtja adekuate ligjore nga gjykata
supreme ndaj ndërhyrjeve në pavarësinë dhe mandatin e auditimit të Institucionit të larte të
Auditimit duhet të jetë e garantuar (KSHL, 2012).
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2.1.4 Pavarësia e anëtarëve dhe zyrtarëve të Institucioneve të larte të Auditimit

Pavarësia e Institucioneve të lartë të Auditimit është në mënyrë të pandarë e lidhur me
pavarësinë e anëtarëve të tyre. Në karrierat e tyre profesionale, stafi i auditimit të
Institucioneve të larte të Auditimi nuk duhet të jetë i ndikuar nga organizatat e audituara
dhe nuk duhet të jenë të varur nga ato organizata, me pavarësi mund të lidhen shumë
rrethana të ndryshme, për pasoj është e pamundur të përkufizohet çdo rrethanë që krijon
kërcënim ndaj pavarësisë. Çdo zyrtar i Institucioneve të Larta të auditimit duhet të ketë
pavarësinë e vetë si në përmbajtje ashtu edhe në dukje, jo vetëm gjatë punës por, gjatë
gjithë kohës (KSHL, 2012).

2.1.5 Pavarësia financiare e Institucioneve të lartë të Auditimit

Institucioneve të larta të Auditimit duhet tu sigurohen mjetet financiare që u mundësojnë
përmbushjen e detyrave të tyre. Nëse është e nevojshme, Institucionet e larta të Auditimit
duhet të jenë në gjendje të aplikojnë direkt për mjetet e nevojshme financiare para organit
publik që vendos për buxhetin nacional Institucionet e larta të Auditimit duhet të
autorizohen për përdorimin e fondeve të alokuara për to, nën tituj të veçantë buxhetor, ashtu
si e shohin të përshtatshme (KSHL, 2012).

2.1.6 Raporti me Parlamentin

Pavarësia e Institucioneve të larta të Auditimit që sigurohet me Kushtetutë dhe me ligj
garanton poashtu një shkallë shumë të lartë të iniciativës dhe autonomisë, madje edhe kur
ato veprojnë si agjent i parlamentit dhe bëjnë auditimin sipas udhëzimeve të tij. Raporti në
mes të Institucionit të lartë të Auditimit dhe parlamentit duhet të parashikohet me
Kushtetutë në bazë të kushteve dhe kërkesave të secilit vend në bazë të rregullimit formaljuridik shtetëror. Raportet në mes të këtyre dy institucioneve të larta shtetërore duhet të
specifikohen me ane të ligjit që e mbulon dhe e rregullon ketë fushe duke i përfshi të gjitha
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kompetencat, përgjegjësit, objektivat, obligimet dhe detyrat konkrete në situata të caktuara
(Qendra e publikimeve zyrtare, 2004).

2.1.7 Raporti me qeverinë dhe administratën

Institucionet e larta të Auditimit bëjnë auditimin e aktiviteteve të qeverisë, autoriteteve të
saj administrative dhe institucioneve të tjera vartëse. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që
qeveria është në varësi të Institucionit të lartë të Auditimit. Për me tepër, qeveria është
plotësisht dhe krejtësisht përgjegjëse për veprimet dhe mosveprimet e saj dhe nuk mund ta
shfajësojë vetveten nga referimi që i bëhen në konkluzionet e auditimit Përveç nëse
konkluzionet e tilla janë dorëzuar si gjykime ligjërisht të vlefshme dhe të zbatueshme
dhe/ose në bazë të mendimit të ekspertëve të Institucionit të lartë të Auditimit. Ndërsa
institucionet qeveritare dhe të administratës publike kanë për obligim ti përgjigjen kërkesës
së Institucionit të lartë të auditimit në ofrimin e çfarëdo informate, dokumenti dhe qasjen në
çdo pasuri publike. Qasja në informata duhet të jete e lirë e pa kufizuar nga ana e entitetit
buxhetor dhe mund të kërkohet në çdo kohe nga ana e auditorit të përgjithshëm, në të
kundërtën kufizimi i auditorit në qasjen e dokumenteve konsiderohet kufizim në
fushëveprim për auditorin çka me ligj cilësohet vepër penale (Qendra e publikimeve
zyrtare, 2004).

2.1.8 Mendimet e ekspertëve dhe e drejta e konsultimit

Nëse është e nevojshme Institucionet e larta të Auditimit mund të sigurojnë njohuritë e tyre
profesionale për Parlamentin dhe administratën në formë të opinionit të ekspertëve,
përfshirë këtu komentet për projekt ligjet dhe rregulloret tjera financiare. Autoritetet
administrative duhet të mbartin përgjegjësinë e vetme për pranimin apo refuzimin e
opinionit të ekspertëve, kjo detyrë shtesë nuk duhet të parashikohen në konkluzionet e
ardhshme të auditimit dhe nuk duhet të ndikojë në efektivitetin e kontrolleve të tij.
Rregulloret për procedurat llogaritëse sa më të përshtateshme dhe uniforme që është e
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mundur duhet të miratohen vetëm pas marrëveshjes me Institucionin e lartë të Auditimit
(Qendra e publikimeve zyrtare, 2004).

2.1.9 Raportimi para Parlamentit dhe opinionit të përgjithshëm

Institucioni i Lartë i Auditimit duhet të autorizohet dhe të kërkohet me Kushtetutë për të
raportuar rreth të gjeturave të tij në bazë vjetore dhe në mënyrë të pavarur, para Parlamentit
apo organit tjetër publik përgjegjës, ky raport duhet gjithashtu të publikohet. Kjo do të
sigurojë distribuimin dhe diskutimin e gjerë, dhe do të shtojë mundësitë për zbatimin e
rekomandimeve të Institucionit të lartë të Auditimit. Institucioni i lartë i Auditimit duhet të
autorizohet gjithashtu për të raportuar rreth të gjeturave veçmas të rëndësishme dhe të
dukshme gjatë vitit. Përgjithësisht, raporti vjetor duhet të mbulojë të gjitha aktivitetet e
Institucionit të lartë të Auditimit, vetëm kur bëhet fjalë për interesat që vlen të mbrohen apo
që janë të mbrojtura me ligj, Institucioni i lartë i Auditimit duhet të peshojë me kujdes ato
interesa përballë dobisë së bërjes publike të raportit (Kuvendi i Republikës së Kosovës,
2008, Ligji Nr.02/L-74).

2.1.10 Auditimi i jashtëm në disa shtete të Evropës

Në shumicën e vendeve të Evropës, auditimi shtetëror ka një histori qindra vjeçare. Në
mënyre të pashmangshme, shumica e tyre kanë pasur ndryshime të mëdha në strukturë, janë
dobësuar dhe fuqizuar gjatë historisë, zakonisht në periudhat e ndryshimeve thelbësore apo
kur qeverisja e shteteve përkatëse pësonte reformime. Në Evropë ekzistojnë tri tipe të
këtyre institucioneve që emërtohen me emra të ndryshëm por kanë rolin dhe funksionin
afërsisht të njëjtë, po i përmendim disa prej tyre si me poshtë:
“Gjykata” me funksione gjyqësore që janë të themeluara në këto shtete (France, Itali,
Rumuni);
Borde “kolegjiale” Pa funksione gjyqësore, por me procedura vendimmarrëse kolegjiale, të
ngjashme me ato të gjykatave (Çekia, Gjermania dhe Holanda);
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Zyra “monokratike” e auditimit e kryesuar
(Danimarke, Estoni,

nga vetëm një Auditues i Përgjithshëm

Mbretërinë e Bashkuar). Funksionet gjyqësore

të “gjykatave“

variojnë, por zakonisht implikojnë detyrimin për të gjykuar dhe ndëshkuar ata që
identifikohen si fajtorë për shkelje të rregullave financiare. Duhet përmendur fakti që, një
sërë prej këtyre “gjykatave” në Evrope kanë funksione gjyqësore shume të kufizuara ose
nuk kanë fare. Në Shqipëri thirret kontrolli i lartë i shtetit i cili është institucioni i pavarur i
kontrollit të jashtëm në Republikën e Shqipërisë. Në Shqipëri kontrollin e jashtëm të
buxhetit të shtetit e bënë Kontrolli i lartë i shtetit. Kontrolli i lartë i Shtetit është institucioni
me i lartë i kontrollit ekonomik e financiar. Ai i nënshtrohet vetëm Kushtetues dhe ligjeve.
Ai është një organ i depolitizuar dhe jopartiak, Kontrolli i lartë i shtetit është institucion me
drejtim monokratik. Ai drejtohet nga Kryetari i tij, i cili është autoriteti i vetëm drejtues dhe
vendimmarrës në institucion. Kontrolli i lartë i Shtetit kontrollon veprimtarin ekonomike të
institucioneve shtetërore e të personave shtetërore.
Pavarësia e këtij institucioni është e garantuar me kushtetutë dhe ligjin organik të Kontrolli
i lartë i shtetit, duke filluar, nga pavarësia e Kryetarit, pavarësia financiare, imunitetit i
Kryetarit, pavarësia organizative dhe funksionale (Qendra e publikimeve zyrtare, 2004).

2.1.11 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovë

Kushtetuta ka përcaktuar një numër të zyrave dhe organeve të pavarura, të cilat kryejnë
funksionet e tyre në mënyre të pavarur nga Institucionet e qeverisë. Si zyre dhe organ i
pavarur është përcaktuar edhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm e se fundemi Zyra
Kombetare e Auditimit. Kjo zyre e auditorit të përgjithshme do të funksionoj në mënyre të
pavarur, jashtë ndikimeve politike dhe kontrollit nga institucionet e qeverisë. Kushtetuta e
Republikës së Kosovës dhe Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullën financiare të MF, nr. 03/2013
për pasqyrat financiare të organizatave buxhetore ofron bazën ligjore për veprimtarin e
Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm në Kosovë.
Zyrën e Auditimit të Përgjithshëm

vepron si një organ të pavarur profesional dhe i

qëndrueshëm për përparimin e standardeve më të larta të transparencës, të përgjegjësisë dhe
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të integritetit të menaxhmentit financiar si dhe të administratës publike në Kosovë. Zyra e
Auditorit të Përgjithshëm është institucion i pavarur publik. Zyra e Auditorit të
Përgjithshëm ofron një rishikim të pavarur të menaxhmentit financiar dhe të përgjegjësisë
së ministrive, komunave dhe të ndërmarrjeve në pronësi publike të drejtuara nga Qeveria e
Kosovës. Ajo çka pritet nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm është përparimi i
profesionalizmit, i ekonomizimit dhe i efikasitetit, si dhe rritjen e vlerës së realizmit dhe
përgjegjësisë në sektorin publik. Parimi i pavarësisë është një prej parimeve themelore të
auditimit publik. Kjo pavarësi është e garantuar dhe e mbrojtur me kushtetutë dhe me ligj,
respektivisht (Kuvendi i Republikës së Kosovës. 2008, Ligji Nr. 05/L-75).

2.1.12 Kompetencat dhe përgjegjësit e auditorit të përgjithshëm në Kosovë

Auditori i përgjithshëm i raporton Kuvendit. Auditori i përgjithshëm e auditon për çdo vit
Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës, buxhetin e Kuvendit, buxhetin e Zyrës së Kryetarit të
Kosovës, të çdo ministrie dhe të agjencive ekzekutive të degës se ekzekutivit dhe çdo
komunë, Bankën Qendrore të Kosovës, Doganat e Kosovës, Agjencinë Kosovar të
Privatizimit, të gjitha Ndërmarrjet në Pronësi Publike, Ombudspersonit dhe të gjitha
subjektet e tjera të cilat financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (Lixhi për
Auditim), dhe subjektet e tjera të cilat janë në pronësi publike ose marrin mjete financiare
nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, sigurojnë dividendë apo të ardhura të tjera të pa
tatueshme. Auditori i përgjithshëm duhet të raportoje për të gjitha auditimet e rregullsisë
dhe në ketë kontekst do të zbatohen kërkesat dhe procedurat vijuese: Auditori i
përgjithshëm i siguron një raport Kuvendit mbi auditimin e rregullsisë së Buxhetit të
Konsoliduar të Kosovës dhe të çdo institucioni apo subjekti të referuar jo me vonë se deri
në gusht të vitit pas periudhës së auditimit (Kuvendi i Republikës së Kosovës. 2008, Ligji
Nr. 05/L-75).

2.1.13 Auditimi i jashtëm dhe rëndësia e tij
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Auditimi i jashtëm kryhet për të vërtetuar saktësinë, integritetin dhe vërtetësinë e pasqyrave
financiare të përgatitura nga një institucion ose njësi buxhetore. Ai synon të japë opinion
mbi paanshmërinë e paraqitjes së pasqyrave financiare. Objektivi i afërt i auditimit të
jashtëm është të sigurohet për besueshmërinë e pasqyrave financiare, ndërsa objektivi i
largët është të shërbejë si udhërrëfyes për vendimet e ardhshme të menaxhmentit në drejtim
të çështjeve financiare si kontrolli, parashikim, analiza, dhe raportimi (Bagdeni, 2000).

2.1.14 Zbatimi i rekomandimeve të Institucionit të lartë të Auditimit

Auditori i përgjithshëm ia dërgon draft raportin e tij institucionit ose subjektit që i është
nënshtruar auditimit Nga institucioni i audituar kërkohet të komentojë rreth të gjeturave të
Institucionit të lartë të Auditimit brenda një periudhe kohore të përcaktuar përgjithësisht me
ligj, e kjo periudhe momentalisht në Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm është 15 ditë
kalendarike, apo në mënyrë specifike nga ana e Institucionit të lartë të Auditimit, dhe duhet
të tregojë masat e ndërmarra si rezultat i konkluzioneve të auditimit (Kuvendi i Republikës
së Kosovës. 2008, Ligji Nr. 05/L-75).

2.1.15 Kodi i etikes profesionale të Auditorit

Kodi i etikës profesionale të auditorit, i lëshuar nga Federata e kontabilitetit ndërkombëtar,
siguron bazën sipas së cilës të gjitha kërkesat etike të auditorëve nga të gjitha vendet do të
duhej të bazoheshin në ketë kodë, ky kod përcakton standardet e mirësjelljes profesionale të
auditorëve, qoftë në sektorin e industrisë, tregtisë, sektorin publik ose të arsimit dhe emëron
parimet themelore të cilat do të mbikëqyren nga auditorët në përmbushjen e synimeve të
tyre në kryerjen e punëve të tyre profesionale.
Kodi i etikes artikulon dhe shprehe vlerat që duhet medoemos të manifestohen në aktivitete
e auditimit. Vlerat e këtij kodi të mirësjelljes profesionale varen nga ajo që secili nga
anëtarët e angazhuar në auditim t’u përmbahet koncepteve të tij dhe të veproje në përputhje
me atë që është përfshire veçanërisht në kod.
Parimet themelore të këtij kodi janë:
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Integriteti (Paluhatshmëria), auditori duhet të jetë i drejtpërdrejt dhe i çiltër i ndershëm
dhe i sinqertë në të gjitha marrëshëniet e tij profesionale dhe të biznesit.
Cilësia ose gjendja e të qenurit me parime të shëndosha morale, i respektueshëm, i
ndershëm dhe i sinqertë, me dëshirën për të bërë gjënë e duhur, për të thënë dhe jetuar mbi
një numër vlerash dhe objektivash
Integriteti është cilësi thelbësore për auditoret, që e bënë të domosdoshëm respektimin e
rrept të parimeve me të larta të mirësjelljes dhe standardeve profesionale (Zyra e Auditorit
të Përgjithshëm, 2008, Kodi i mirësjelljes profesionale).
Objektiviteti, është parim vendimtar i një rëndësie shumë të madhe e marrëdhënies në mes
të auditorit, entitetit të audituar dhe gjithë atyre që kanë mundësinë të kenë qasje në raportet
e auditorit. Objektiviteti dhe paanshmëria është e domosdoshme të jenë evidente në gjithë
punën e bërë nga auditori, raportet e tij dhe produktet e tjera të punës duhet të jenë
plotësisht të sakta dhe tërësisht objektive. Auditori duhet të jetë i drejtë dhe nuk duhet ti
lejojë paragjykimet ose animet, konflikte interesash, ose ndikimet nga të tjerët në
përmbushjen e synimeve të veta (Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2008, Kodi i mirësjelljes
profesionale).
Kompetenca dhe kujdesi profesional, auditori duhet ti ushtrojë shërbimet profesionale me
kujdes, kompetencë dhe zell dhe ka detyrë të vazhdueshme që ta freskojë diturinë dhe
aftësinë profesionale dhe ta mbajë në nivel që siguron punëdhënësin ose klientin për
shërbime të ofruara kompetente dhe profesionale konformë zhvillimeve moderne në ligjësi
dhe teknikë. Kompetenca është aftësi për të kryer më shumë së në mënyrë adekuate një
detyrë specifike apo grup detyrash, ajo kërkon njohuri, shkathtësi si dhe aftësi për
përmbushjen e përgjegjësive në një mënyrë që plotëson kënaqshëm standardet e
aplikueshme të performoncës (Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2008, Kodi i mirësjelljes
profesionale).

Besueshmëria (Konfidencialiteti), nevoja për besueshmëri ekziston në çdo aspekt të
shoqërisë. Auditoret e kanë të domosdoshme ta respektojë vlerën dhe pronësinë e
informacionin që ata marrin në lidhje me auditimin dhe nuk duhet asesi të shpalosin asnjë
informacion të fituar gjatë ushtrimit të shërbimeve profesionale dhe nuk duhet të shpalosin
13

asnjë informatë pa lejim formal dhe të veçantë përpos nëse ka detyrë ose të drejtë juridike
ta bëjë këtë (Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2008, Kodi i mirësjelljes profesionale).

Mirësjellja profesionale, mirësjellja personale dhe profesionale e auditorëve është e
domosdoshme të jetë e pa qortueshme dhe të udhëhiqet nga parimet e paraqitura në kodin e
mirësjelljes profesionale. Kodi i mirësjelljes synon të jetë një deklaratë e përgjithshme e
filozofisë dhe e parimeve, rregullave e vlerave që kanë të bëjnë me mirësjelljen
profesionale. Auditori duhet të ketë sjellje që shkojnë përkrahë me emrin e mirë që e
përcjell profesionin dhe tu shmanget sjelljeve të cilat mund ta zhvlerësojnë apo dëmtojnë
profesionin e mirë të auditimit (Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2008, Kodi i mirësjelljes
profesionale).

2.2. Ndikimi i auditimeve të viteve paraprake në rritjen e besueshmerise së
raportimeve financiare në vitet vijuese

2.2.1 Auditimi dhe ndikimi i tij ne menaxhimin e paras publike

Institucionet që i nënshtrohen auditimit të jashtëm, varësisht se si funksionojnë dhe cilit
institucion i përgjigjën, kanë të njëjtin qellim që këto mekanizma të shërbejnë për të
siguruar planifikimin, buxhetimin dhe përdorimin e burimeve publike sipas legjislacionit të
vendit. Me arritjen e objektivave të përcaktuara nga parlamenti dhe qeveria. Auditimi i
sektorit publik ka funksion të rëndësishëm që i jep parlamentit dhe qeverisë ose/dhe
qytetareve raporte cilësore lidhur me faktin se si janë shpenzuar paratë e taksapaguesve dhe
se si menaxhohen asetet dhe likuiditetet në kuadrin e administratës publike.
Një auditim efikas mund të kontribuojë nëpërmjet një sërë formash të rëndësishme për
menaxhimin e financave publike, dhe të njëjtën kohë mund ti siguroj Parlamentit dhe
qytetareve një përshkrim realiste dhe objektiv se si janë shpenzuar fondet publike. Ai mund
të identifikoj parregullsitë që lidhen me keqpërdorimin e fondeve publike dhe mangësitë në
kontrollin e menaxhimit, të cilat rrezikojnë integritetin e institucioneve dhe zbatimin e
vendimeve të politikave buxhetore; të përcaktojë besueshmërinë e raporteve mbi zbatimin e
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buxhetit dhe mbi të tjera të dhëna financiare; të identifikoj mënyrat dhe rrugët e
shpërdorimit dhe joefikasitetit, me qellim arritjen e një përdorimi me ekonomik të burimeve
të disponueshme buxhetore të siguroj të dhëna të besueshme lidhur me rezultatet e
programeve, të cilat do të shërbejnë si bazë për përmirësimet e ardhshme të kuadrit ligjor,
politikave dhe alokimeve buxhetore. Gjithashtu, duhet të kemi parasysh që as masat
audituese më rigoroze nuk janë gjithnjë garanci kundër shpërdorimeve dhe keqfunksionimit
të institucioneve. Edhe pse ligjet dhe rregulloret sigurojnë themelet e sistemeve të kontrollit
të menaxhimit të shpenzimeve publike duke kërkuar raporte vjetore për auditimin mbi të
ardhurat, shpenzimet dhe përformancen e të gjitha organizmave shtetërore.
Me qëllim që auditim i jashtëm të funksionoj mirë dhe të shihet si një mekanizëm objektiv
dhe i besueshëm, ai duhet të jetë tërësisht i pavarur nga institucioni që auditohët dhe
raportimet e tij që duhet të dërgohen institucioneve të cilat janë të ndara nga institucionet që
po auditohen (Zyra e Auditimit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).
Qëllimi i auditimit të jashtëm është t’i mundësohet auditorit të shpreh mendimin lidhur me
atë se a janë raportet financiare në të gjitha aspektet e tyre të përgatitura në pajtim me
kornizat e përcaktuara të raportimit financiar. Mirëpo, duhet pasur kujdes se, edhe pse
mendimi i auditorit (qofte ai individ apo organizate) e rrit besueshmërinë në raportet
financiare, shfrytëzuesit e raporteve të auditimit të jashtëm nuk mund të presupozojne se
është garanci për ardhmërinë e institucionit ose automatikisht i siguron menaxhmentit në
suksesshmëri apo efektshmeri në udhëheqjen e punëve.
Auditim i jashtëm bëhet për disa arsye: nëse ekziston konflikti ndërmjet atyre që përgatisin
informacionet për organizatën (menaxhmenti) dhe atyre që i shfrytëzojnë këto informata
(pronaret, investitorët, kreditoret, qeveria etj.); ekspertiza për përgatitjen e raporteve apo
verifikimin e informatave ekzistuese, edhe kur shfrytëzuesit e informatave janë penguar të
bëjnë vlerësimin e drejtpërdrejte të cilësisë të informatave. Ndërsa, për bankat, organet
qeveritare, partneret afariste, auditim i jashtëm ndihmon për të parë gjendjen ekonomike
dhe përmbushjen e detyrimeve ligjore (Mustafa, 2007).

2.2.2 Fushat e auditimit të jashtëm të buxhetit
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Në kuadër të arritjes së objektivave të auditim institucional, duhet audituar me efikasitet të
gjitha të ardhurat, shpenzimet, asetet dhe detyrimet e sektorit shtetërore. Të gjitha
veprimtarit publike financiare, pavarësisht nëse apo se si pasqyrohen ato në buxhetin e
shtetit, i nënshtrohen auditimit të institucionit të lartë të audimit (Zyra e Auditimit të
Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).
Sfere e auditim janë të gjitha veprimtarit ekonomike të institucioneve shtetërorë e të
personave juridik shtetëror, përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga pushteti
qendror dhe lokal. Të gjitha veprimtarit ekonomike të personave juridik, në të cilët shteti
ka me shume se gjysmën e pjesëve ose aksioneve, huave, kredit dhe detyrimet e tyre kur
garantohen nga shteti.
Institucionet e larta të auditimit duhet të kenë autoritet për të audituar përdorimin e
subvencioneve nga fondet publike. Në rast se subvencioni është veçanërisht i lartë, nëse
kërkohet, auditimi mund të shtrihet duke përfshirë të gjithë menaxhimin financiar të
institucionit të subvencunuar (Zyra e Auditimit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).
Pra, fushat të auditimit të jashtëm të buxhetit janë: buxheti shtetëror, buxheti i secilës
ministri, buxhetet e të gjitha komunave, institucionet e administratës se lartë si presidenca,
parlamenti, dhe agjencitë e tjera të pavarura që krijojnë apo shpenzojnë fondet e buxhetit
respektivisht të parasë publike.
Këto institucione kanë fushë të gjerë veprimi në auditimin e shumë institucioneve si
ndërmarrjet shtetërore, ndërmarrjet me kapital të përzier, institucionet që merren me
administrimin e pronës publike dhe mbrojtjen e mjedisit dhe duke mos u kufizuar vetëm në
të larte përmendurat (Zyra e Auditimit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).

2.2.3 Klasifikimi i auditimit të jashtëm

Auditimi i jashtëm mund të klasifikohet sipas kritereve të ndryshme, varësisht nga veprimet
që zbatohen në rastin e auditimit. Kështu, kemi auditim sipas organeve, sipas drejtimit të
auditimeve, sipas vëllimit të materies për auditim, sipas funksioneve afariste, sipas
subjektit, sipas kohës (auditim strategjik, periodik dhe sipas nevojës) etj (Mustafa, 2007).
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Që të pengohen padrejtësitë e ndryshme, madje edhe keqpërdorimet në disponimin e
mjeteve buxhetore, që ato mjete të shpenzohen për ato qëllime për të cilat janë destinuar
dhe në ato shuma që janë parapare ketë, në të gjitha sistemet bashkëkohore buxhetore është
organizuar auditimi i buxhetit. Mirëpo, megjithëse ky auditim aplikohet në të gjitha shtet
midise tyre ekzistojnë ndryshime me të mëdha ose me të vogla në kohen kur behet ky
auditim, në organet që i bëjnë dhe në përmbajtjen e tij.
Sipas kohës së auditimit të buxhetit mund të jenë:
a. auditime paraprake ose preventive dhe
b. auditime të mëvonshëm (përfundimtarë).
Auditimi preventive –fushe e këtij auditimi janë burimet fizike, njerëzore, financiare dhe
informative që hyjnë në organizatë nga mjedisi i jashtëm. Auditimi financiar është pika
kyçe e tërë procesit të auditimit. Për të funksionuar normalisht organizata, institucioni ka
nevoje për një sasi të caktuar parash, në suaza të një optimaliteti, në mënyre që mos t’i
përdorë ato me joeficiencë. Auditimi preventive i paraprin çdo disponimi të mjeteve të
buxhetit. Vetëm kur organi kompetent ta konstatoj se disponimi i mjeteve publike është i
bazuar në dispozita do të lejoje që të bëhet pagesa. Auditimi paraprak i buxhetit quhet edhe
kontroll i buxhetit ex ante (Jelciq, 1985).
Ky auditimi kryhet para kryerjes se veprimeve dhe është i projektuar që të pengoje
ndodhjen e ngjarjeve të padëshirueshme ose të dobësoje gabimet dhe parregullsitë.
Mekanizmi me tipike i këtij auditimi, në auditimin financiar është sistemi i nënshkrimit të
dyfishte dhe kontrolli me anë të thesarit (Ministria e Financave, 2011, Doracaku i auditimit
të brendshëm).
Auditimi përfundimtare zakonisht merret me sasinë, cilësinë dhe vlerën e shërbimeve apo
produkteve të kryera. Ky auditimi quhet edhe auditimi kthyes, pasi që rezultatet e
përfunduar shërbejnë si vërejtje korrigjuese për veprimet e ardhshme (Mustafa, 2007).
Auditimi i mëvonshëm që aplikohet pasi të jenë mbledhur dhe të jenë shpenzuar të hyrat
publike. Auditimi i mëvonshëm i buxhetit nuk mund të ndaloj disponimin e paligjshëm te të
hyrave publike, por në qoftë së vërtetohen padrejtësitë në rastin e disponimit të këtyre
mjeteve, mundëson dënimin e fajtorit dhe paraqitjen e kërkesës për kompensimin e demit të
bërë.
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Auditimi i mëvonshëm i buxhetit quhet edhe auditimi i buxhetit ex post (Jelcic, 1985). Ky
auditimi është pas kryerjes së veprimeve dhe është projektuar në mënyre të tillë që gabimet
e parregullsitë e kryera të zbulohen brenda rrjedhës normale të punës.
Sipas përmbajtjes auditimi i buxhetit mund të jetë:
a. auditimi i ligjshmërisë dhe rregullsisë
b. auditimi i përformances (përshtatshmërisë)

2.2.4 Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullsisë

Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullsisë ka për qëllimi të japë një vlerësim ose
gjykim objektiv, profesional e të pavarur, për përputhjen e veprimeve ekonomike-financiare
të llogaridhënies, të çdo raporti financiare të subjekteve me parimet, normat, ligjet dhe
rregullat kontabile në fuqi. Ky auditimi evidenton dhe jep vlerësime, nëse subjekti i
audituar e ka zbatuar ose jo ligjshmërinë dhe rregullat e tjera në fuqi në përmbushjen e
veprimtarisë së tij.
Në disa vende, raporti auditues i institucionit të lartë të audimit mbi buxhetin e shtetit është
një auditim i vërtet i ligjshmërisë. Megjithatë, në disa vende tjera ai kryesisht është një
auditim i përputhshmërisë me qellim identifikimin e parregullsive të tilla si tejkalimi i
shpenzimeve apo tjetërsim i fondeve buxhetore drejt aktiviteteve të paautorizuara nga
Parlamenti. Këto auditime mund të shërbejnë për të gjykuar integritetin e administratës
financiare shtetërore, por ata nuk i vijnë në ndihme vlerësimit të kushteve të përgjithshme
financiare të sektorit shtetëror. Gjatë kryerjes se auditimeve të ligjshmërisë në disa vende,
përdoret një metode krejt tjetër, e ndërtuar mbi bazën e teknikave të përdorura për
auditimin e raporteve financiare të ndërmarrjeve tregtare. Ky lloj i auditimit fillon me
shqyrtimin e kontabilitetit dhe të sistemeve të tjera që shërbejnë për grumbullimin e të
dhënave dhe të kontrolleve qe supozohet se duhet të parandalojnë parregullsitë dhe të
sigurojnë raportimin e sakte të transaksioneve. Në rast së gjithçka shkon mirë, atëherë
kalohet në përzgjedhjen e një numri relativisht të vogël transaksionesh të cilat do të
shqyrtohet për të testuar nëse sistemet e kontrollit po operojnë ashtu siç ishte parashikuar.
Në raste se këto ekzaminime rezultojnë të kënaqshme, atëherë audituesi mund të ketë
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sigurinë e konsiderueshme që raportet, të cilat burojnë nga këto sisteme, janë të sakta (Zyra
e Auditimit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).

2.2.5 Auditimi i përformances

Auditimi i përformances (përshtatshmërisë) ka karakteristike kryesore kompleksitetin dhe
dimensione me të gjera se auditimi i ligjshmërisë. Ai ka të bëjë me auditimin e
ekonomicitetin, efektivitetin dhe eficiences të veprimtarisë se subjekteve të audituara.
Auditimi mbi ekonomicitetin dhe eficences ka për qellim të vlerësoj resurset ekonomike të
disponueshme dhe të siguroje se si administrohet prona publike, me eficiencen e duhur
ekonomike e administrative, duke treguar rastet e keqadministrimit dhe shpenzimeve të
tepërta, duke dhëne rekomandimet e nevojshme për përmirësimin e përdorimit të resurseve.
Auditimi i efektivitetit dhe i vlerësimit të programeve e rezultateve të tyre ka si qellim të
vlerësoje shkallen e përmbushjes se rezultateve të objektivave të veprimtarisë ekonomike të
subjekteve që kontrollohen. Ky kontroll përfshin analizën e metodave e të varianteve
alternative, me përdorimin e të cilave sigurohet arritja e rezultateve të përcaktuara.
Auditimi i përformances nuk është vetëm organizim specifik i projektuar për auditim, por
fillimisht dhe me kryesorja organizimi, politikat dhe procedurat e përdorura për të
ndihmuar në sigurimin që programet e qeverise të arrijnë rezultatet e tyre të synuar; që
burimet e përdorura për realizimin e programeve të tyre janë konsistent me synimet dhe
objektivat e vendosura të organizatave; që programet janë mbrojtur nga harxhimet,
mashtrimet dhe keqmenaxhimet dhe që informacioni i besueshëm dhe kohor është përfituar,
ruajtur, raportuar dhe përdorur për vendimmarrjen. Është përgjegjësi e menaxhimit të një
subjekti të ngrejë e të monitoroje sistemet e kontrollit të menaxhimit (Ministria e
Financave, 2011, Doracaku i auditimit të brendshëm).

2.2.6 Auditimi i përputhshmërisë

Kjo formë e auditimit përfshin verifikimin e transaksioneve individuale pas kryerjes se
veprimit, me qellim për të vërtetuar ekzistencën e lejeve dhe të dokumentacionit të
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nevojshëm. Theksi vihet mbi përcaktimin e bazës ligjore të transaksionit individual. Një
institucion i larte i auditimit që kryen një numër të konsiderueshëm auditimesh të
përputhshmërisë, ka nevoje për një strategji të mirë përcaktuar. Ai mund të vendos, siç
ndodh shpesh, që t’i delegojë ministrive përkatëse rekomandimet e duhura për
përmirësimin e kontrolleve të brendshme. Megjithatë, kjo mund të mos jetë një zgjidhje
praktike për një vend, ku menaxhimi i kontrollit në institucione shtetërore është i dobët dhe
me besueshmëri të ulet. Institucionet e larta të auditimit mund të jenë institucioni i vetëm në
gjendje për të identifikuar dhe frenuar parregullsitë. Në ketë rast, Institucioni i larte i
audimit duhet të konsideroj me kujdes sesi të përdorë burimet e veta në mënyrën me kostoeficente të mundshme.
Qëllimi i vërtet i një metode strategjike të auditimit të përputhshmërisë nuk duhet të jetë
vetëm identifikim i gabimeve të shkruara, por sidomos forcimi i sistemeve me qellim
parandalimin e parregullsive. Identifikimi i gabimeve të caktuara mund të sjelle korrigjimin
e atij gabimi specifik, por përvoja dëshmon që, nëse auditimi i përputhshmërisë nuk bëhet
pjese e një strategjie të gjerë për të eliminuar burimet e parregullsive, identifikimi i një
parregullsie nuk mund të parandaloj kryerjen e një gabimi të ngjashëm në të ardhmen.
Shumica e institucioneve të larta të auditimeve kanë zbuluar së praktika e audimit rutinë të
transaksioneve individuale është një mënyre shumë eficiente për arritjen e një menaxhimi
me të mirë të burimeve të shtetit (Zyra e Auditimit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i
Auditimit).
Auditimi i përshtatshmërisë është i pranishëm nëse menaxhimi ka planifikuar dhe
organizuar dhe hartuar në një mënyre të tillë që jep siguri të arsyeshme, që rreziku i
subjekteve është menaxhuar në mënyre efektive dhe se qëllimet dhe objektivat e
organizatës do të arrihen në mënyre efikase dhe ekonomike (Ministria e Financave, 2011,
Doracaku i auditimit të brendshëm).

2.3 Auditimi i institucioneve të shtetit

2.3.1 Institucionet që i nënshtrohen auditimit të jashtëm
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Këto institucione varësisht se si emërtohen, kanë për objekt, të komunikoje dhe t’i japë
informacione autoriteteve publike, si dhe publikut në përgjithësi, nëpërmjet publikimit
periodik të raporteve të paanshme dhe të pavarura. Qëllimi i veprimtarisë audituese të
institucionit të auditimit të jashtëm është të konstatoj dhe të evidentoj rezultatet e arritura,
zbatimin e standardeve të kontrollit të institucionit të audituar dhe të kërkesave të
dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi; të vlerësoje ekonomicitetin, efiqencën dhe
efektivitetin në përdorimin e shpenzimeve publike dhe mbikëqyrë veprimtarinë e
strukturave të kontrollit të brendshëm; të konstatoje dhe evidentoje shmangiet dhe shkeljet
të kontabilitetit dhe të administrimit financiar; të metat e mangësitë e konstatuar, kërkohet
dhe rekomandohet marrja e masave përkatëse për ndreqjen e tyre, përfshire propozimet për
ndryshime dhe përmirësime ligjore, duke i bërë subjektet e kontrolluara të përgjegjshme për
të pranuar përgjegjësinë e tyre dhe ndërkohe për shkeljet financiare me dem ekonomik,
kërkohet kompensimi i vlerave të humbura, si dhe ndërmerren veprime të efektshme për
parandalimin e shkeljeve në mase të konsiderueshme.
Auditimi i jashtëm ka për detyrë të vërtetojë nëse organizata, gjatë përgatitjes së pasqyrave
financiare të saj, udhëhiqet nga standardet e vendosura të kontabilitetit; të vërtetojë nivelin
e zbatimit të këtyre standardeve; të vërtetojë devijimet apo gabimet dhe të raportoje
menaxhereve dhe institucioneve të cilat e kanë ngarkuar të bëjë auditimin e jashtëm dhe
rezultatet e auditimit të jashtëm të organizatave publike i dorëzohen entitetit që auditohet,
autoritetit qeveritare të financave dhe vihet në dispozicion për publikun e interesuar
(Mustafa, 2007).

2.3.2 Auditimi i buxhetit të shtetit

Qeveria (Ministria e Financave) i planifikon me anë të buxhetit shtetëror të gjitha të hyrat
dhe shpenzimet, si burim kryesore i të hyrave të buxhetit shtetërore janë tatimet direkte dhe
ato indirekte.
Po ashtu, paraqet shpenzimet publike të cilat behën gjatë vitit në sektorë të ndryshëm si
në ekonomi, infrastrukturë, siguri publike, arsim, kulturë, shëndetësi, skema sociale dhe
shërbime publike. Buxheti përveç planifikimit te të hyrave dhe shpenzimeve është
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instrument i politikës fiskale, me anë të cilit qeveria tenton të ndikoj uljen apo rritjen e
kërkesës në tregje.
Auditimi i buxhetit të shtetit bëhet që të siguroj dhe kontrolloj se si është zbatuar buxheti në
mbledhjen e të hyrave dhe në fushën e shpenzimeve, ashtu siç është programi vjetore i cili
është synuar të realizohet me fondet e miratuara më buxhetin e shtetit. A përdoren me
efektivitet dhe dobi të taksapaguesve, nëpërmjet fuqizimit të veprimtarisë audituese për të
zbuluar, parandaluar dhe goditur fenomenet negative dhe punonjësit që shpërdorojnë fonde
publike. Kështu që, për shkak të rëndësisë që ka buxheti është domosdoshmëri që të gjitha
aktivitetet e qeverisë dhe shpenzimi i parave të taksapagueseve të behën transparente si janë
shpenzuar dhe mos ka pasur keqmenaxhim të tyre. Është shume me rëndësi që të bëhet
auditimi i buxhetit qendror (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2008, Ligji Nr. 2003/17).
Në auditimin e buxhetit të shtetit, institucionet e auditimit fokusohen në ato subjekte dhe
operatore ekonomike që menaxhojnë fonde publike dhe ngarkohen me detyra konkrete për
realizimin e buxhetit të shtetit. Njëkohësisht, edhe në ato drejtime ku parametrat ekonomike
përbejnë objektivat bazë të zhvillimit të vendit. Rendësi të veçantë institucionet e auditimit
të jashtëm i kushtojnë institucioneve që kanë përgjegjësi në realizimin dhe zbatimin e
buxhetit siç është Ministria për Ekonomi dhe Financa, si institucion përgjegjës dhe i
ngarkuar drejtpërdrejt me hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit, Bankat qendrore të
cilat kanë përgjegjësi të ngarkuar me zhvillimin e tregut të bonave të thesarit e të
obligacioneve, akordimin e kredisë se drejtpërdrejt për financimin e deficit buxhetor.
Ministritë, institucionet qendrore buxhetor dhe organet e pushtetit lokal, të cilët përgjigjen
për administrimin dhe përdorimin ligjor të fondeve publike, po ashtu, organet e sistemit
fiskal dhe subjektet të tjerë, në nivel qendror dhe lokal, të ngarkuara me vjeljen dhe
arkëtimin e burimeve te të hyrave buxhetore, si dhe realizimin e tyre.
Institucioni i auditimit të jashtëm në çdo shtet si detyrë kryesore të auditimit të buxhetit
kanë: përcaktimin dhe realizimin faktik të buxhetit të shtetit të ndare sipas klasifikimit dhe
treguesve fiskal; respektimin e dispozitave dhe procedurave ligjore në kryerjen e veprimeve
financiare në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve; rregullsinë dhe korrektësinë e
mbajtjes se dokumentacionit financiar dhe kontabël dhe zbatimin e kërkesave të
përcaktuara ligjore për raportimet buxhetore. Kështu që në kuadër të dispozitave të
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ndryshme ligjore në fuqi, duhet të zbatohen në ministri, institucionet qendrore dhe organet
e pushtetit lokal, në fushën e kryerjes se shpenzimeve administrative sipas destinacionit dhe
limiteve të përcaktuara, të prokurimit të fondeve publike, të realizimit të investimeve që
financohen nga donatoret e huaja, të vjeljes se të hyrave nëpërmjet sistemit fiskal bëhen
objekti i kontrollit nga institucionet kompetente mbikëqyrëse (Zyrës së Auditorit të
Përgjithshëm të Kosovës, 2015).
Shumica e institucioneve të auditimit të lartë duhet të kryejnë auditim vjetor mbi buxhetin e
shtetit dhe mbi raporte të tjera financiare shtetërore. Prezantimi i raportit të auditimit mund
të bëhet në Parlament, përpara se të mbyllet buxheti i vitit fiskal. Kjo behët në vendet me
stabilitet institucional dhe shtetëror. Ndërsa, në Kosovë, kjo bëhet që nga viti 2003 e këndej
nga zyra e Auditorit të përgjithshëm e cila ka ndikim në përmirësimin e menaxhimit të
fondeve publike.

2.3.3 Auditimi i Organizatave buxhetore në Kosovë

Institucionet janë përgjegjës për menaxhimin e parave publike dhe ato që veprojnë nën
autoritetin publik bartin përgjegjësin e plotë për përdorimin e parave dhe për rezultatet e
menaxhimit të tyre të aktiviteteve qeveritare. Përgjegjësia primare është për të siguruar se
resurset publike janë duke u menaxhuar me integritet absolut dhe të matura nga ministritë,
anëtaret e zgjedhur të komunave, organet qeverisës, menaxheret dhe zyrtaret.
Themelimi i institucionit të auditimi në Kosovë është bërë me Rregulloren e UNMIK-ut
2002/18 mbi themelimin e Zyrës se Auditorit Gjeneral të Kosovës dhe Zyra e Auditimit e
Kosovës dhe Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publik dhe Përgjegjësitë janë bazë që të
gjitha auditimi të ndërmerren nga Zyra e Auditimit të përgjithshëm.
Auditimi i jashtëm dhe i brendshëm është instrument i kontrollit të financave publike në
Kosovë. Ato e forcojnë përgjegjësin e anëtareve të zgjedhur ose caktuar që sigurojnë
shërbime për konsumatorët dhe përfituesit, tatimpaguesit dhe komunitetin në përgjegjësi,
dhe brenda linjës se përgjegjësisë se menaxhmentit brenda organizatës publike. Auditimet e
jashtme dhe të brendshme janë aktivitet plotësuese dhe të dyja janë shumë të nevojshme.
Aftësia për të kryer auditimin e brendshëm brenda një organizate drejtpërdrejti i ndihmon
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organit udhëheqës dhe personelit në përmbushjen e drejt të obligimeve të tyre dhe në të
njëjtën kohe tregon qartë qëllimin që të pranohet dhe ofrohet dëshmia e atij pranimi të
përgjegjësisë publike dhe të udhëheqjes se mirë nga ana e vet udhëheqjes (Ministria e
Financave, 2007, Statuti i revizionit të brendshëm)
Të gjitha organizatat buxhetore gjatë udhëheqjes të çfarëdo aktiviteti ose gjatë ndërmarrjes
se ndonjë veprimi që në mënyre direkte ose indirekte përfshin ose ndikon në përdorimin e
fondeve publike ose burimeve publike, duhet të veprojnë në mënyre të saktë dhe në
përputhje të plotë me dispozitat e ligjit për menaxhimin e financave publike dhe
përgjegjësit.
Në Kosovë në kuadër të Institucioneve funksionon njësia e auditimit të brendshëm
financiar. Njësia e auditimit të brendshëm bën auditime të rregullsisë në organizata
buxhetore në përputhshmëri me planin e punës që e përcaktojnë kohë pas kohë nga niveli
me i larte i menaxhmentit të institucionit përkatës në konsultim me ministrin e ekonomisë
dhe financave (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2008, Ligji nr.03/L-048).
Auditori i përgjithshëm duhet të përgatisë dhe ti raportoje Kuvendit një raport mbi pasqyrat
financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar fiskal. Auditori i Përgjithshëm duhet
të ketë qasje të pakufizuar në të gjitha informatat dhe shpjegimet që për mendimin tij/saj
janë të nevojshme me qellim të ekzekutimit të auditimit qe të mund të mbërrije objektivin e
auditimit, çfarë do qoftë, auditim financiar apo auditim i performancës.

2.3.4 Auditimi i Institucioneve të larta të administratës publike

Në të gjitha shtetet Institucionet e larta janë objekt i auditimit nga institucionet e larta të
auditimit. Në kuadër të administratës ose institucioneve të larta të shtetit janë: Presidenca,
Parlamenti, Qeveria dhe agjencitë e tjera të pavarura që shpenzojnë fondet e buxhetit të
shtetit respektivisht paranë publike, këto institucione auditohen se si i përdorin fondet
publike dhe pasurit publike, sa e zbatojnë disiplinën financiare dhe sa janë racional në
shfrytëzimin e këtyre fondeve publike këto institucione.
Në strukturën e shpenzimeve publike parashikohen edhe shpenzimet për funksionimin e
institucioneve të larta të shtetit si: Presidenca, Kuvendi, Qeveri dhe institucionet tjera
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qendrore, prandaj edhe këto institucione janë subjekt i auditimit se si kanë menaxhuar dhe
qeverisur me parën dhe asetet publike.
Andaj me poshtë do ti shpjegojmë disa nga auditimet e bëra këtyre institucioneve nga ana e
Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2008, Ligji nr.03/L048).

2.3.5 Auditimi i zyrës së Presidentit

Në kuadër të institucioneve të larte të shtetit është zyra e Presidentit. Gjatë realizimit të
përgjegjësive dhe funksionimit kushtetuese presidenca ka buxhetin dhe përdor fondet dhe
pasuri publike. Për auditimin e shpenzimeve buxhetor të zyrës së Presidentit është në
kompetence të institucionit të lartë të auditimi të jashtëm në të gjitha shtetet, në të njëjtën
mënyre është e rregulluar edhe në Kosovë. Ky institucion bëhet objekt i auditimit se si i
shpenzojnë këto fonde publike dhe si i shfrytëzojnë asetet e tyre, sa e zbatojnë disiplinën
financiare dhe sa janë racionale në shfrytëzimin e tyre. Sipas opinionit, pasqyrat vjetore
financiare paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë, në të gjitha aspektet materiale, të
pranimeve dhe të pagesave si dhe të buxhetit të realizuar të Zyrës së Presidentit të Kosovës
për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2015, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të
Kontabilitetit për Sektorin Publik (të kontabilitetit në para të gatshme), Ligjit nr. 03/L-048
për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe
Rregullën financiare të MF, nr. 03/2013 për pasqyrat financiare të organizatave buxhetore.
Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes brenda ZPK-së, veçanërisht në lidhje me
implementimin e rekomandimeve nga viti paraprak dhe menaxhimin e rrezikut. Raporti i
auditimit për Pasqyra Vjetore Financiare-të e vitit 2014 ka rezultuar me gjashtë
rekomandime. Zyra e Presidentit Kosovës ka përgatitur një plan veprimi për të siguruar se
rekomandimet do të adresohen brenda periudhës së specifikuar. Deri në fund të auditimit
tonë për vitin 2015, ZPK kishte arritur të implementojë tre rekomandime, dy ishin në
proces ndërsa një nuk ishte implementuar. Auditimi i brendshëm kishte planifikuar auditim
në: shpenzimet për punët jashtë orarit, menaxhimin e veturave zyrtare, menaxhimin e
pasurive dhe procedurat e prokurimit. Prej këtyre auditimeve të planifikuara vetëm
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menaxhimi i pasurive nuk ishte kryer. Po ashtu auditimi për arkivën i planifikuar për vitin
2014 ishte finalizuar në vitin 2015. Prej 56 procedurave të zhvilluara, 50 prej tyre ishin me
procedurën e kuotimit. Ishin testuar shtatë prokurime nga kategoria mallrashërbime dhe dy
nga investimet kapitale. Auditimi ka nxjerrë në pah ekzistencën e dobësive në prokurim
lidhur me përdorimin jo të duhur të procedurave të prokurimit dhe pranimin e sigurimit të
ekzekutimit jo në përputhje me kërkesat në dosjen e tenderit. Rregullat e prokurimit kanë
për qëllim të sigurojnë që fondet publike përdoren në mënyrë transparente dhe efikase për
të arritur vlerën për para. Korniza ligjore i definon qartë të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë
e të gjitha palëve të përfshira në menaxhimin e prokurimit.
Me UA të brendshëm rregullohen rastet e tejkalimeve të limiteve për shpenzimet e
telefonisë mobile. Për shpenzimet e paarsyetuara mjetet duhet të rimbursohen, përderisa kur
ka arsye duhet të aprovohet nga menaxheri përgjegjës. Nga tre pagesat e testuara vërejtëm
se stafi i kabinetit të Presidentes kishte tejkaluar limitin e shpenzimeve të telefonisë mobile.
Edhe përkunder njoftimeve të vazhdueshme për keto tejkalime nga Sekretari, kjo dukuri
kishte vazhduar deri në tetor, kur edhe kishte filluar që të aplikohej aprovimi i tejkalimeve
të shpenzimeve të telefonit. Me UA nr. 01/2014 përcaktohen të drejtat dhe kufizimet për
shpenzimet e reprezentacionit (Byfe). Në pagesën e testuar konstaohet se shpenzimet nuk
ishin të lejuara sipas këtij udhëzimi. Pas memos së auditimit në fund të dhjetorit
menaxhmenti ka nxjerr një udhëzim i cili rregullon tarifat e lejuara për këtë lloj të
shpenzimit.
Rregullorja nr. 02/2013 thekson se pasuritë kapitale duhet të regjistrohen në regjistrin
kontabël - SIMFK ndërsa pasuritë jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohet në sistemin
“e-pasuria”. Mos instalimi i sistemit ‘’e-pasuria’’ është në kundërshtim me rregulloren
02/2013 dhe kjo e nxjerr institucionin jashtë mbikqyrjese së MAP-it në lidhje me
menaxhimin e pasurive (Raporti i auditimit për zyrën e presidentit të Kosovës, 2015).
Nga raportet e auditorit të përgjithshëm vërehet se çdo vit në zyrën e presidencës ka
përmirësime në menaxhimin e financave dhe në përforcimin e kontrollit të brendshëm duke
i eliminuar dobëtit e gjetura nga auditimi dhe duke i plotësuar rekomandimet e dhëna në
raportin e zyrës se auditorit dhe nga kjo nxjerrim konkludimin se zyra e auditorit të
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përgjithshëm është duke e rritur ndikimin e vetë dhe përmirësimin e raportimeve financiare
në zyrën e Presidentit të Kosovës.

2.3.6 Auditimi i Kuvendit të Kosovës

Kuvendi si organ i pushtetit legjislativ, ushtron kontrollin politik të punës se qeverise dhe
ka mundësi edhe ta rrezoje qeverinë. Një Kuvend që funksionon mirë është parakusht për
një menaxhim të drejtë financiar në qeveri. Në këtë aspekt Kuvendi funksionon mirë nëse:
kërkon që ministrat të jenë përgjegjës për shpenzimet buxhetore; kujdeset që të merren
masat korrigjuese për ministrin përgjegjës; vendosë vëmendje serioze në raportet e
Auditorit të përgjithshëm; përkrahë Ministrinë për Ekonomi dhe Financa në rolin e saj të
mbikëqyrësit të procesit buxhetor dhe miraton ligje e rregullore që janë të shkruara qartë,
pa boshllëqe sa i përket çështjeve kryesore siç është autoriteti, përkufizimet e
subvencioneve, përgjegjësitë. Gjithashtu, Kuvendi si të gjitha organizatat tjera buxhetore
përdore dhe shfrytëzon parat publike dhe pasurit publike.
Institucioni i auditimit të jashtëm si objektiv kryesore të auditimit në ketë institucion ka, si
dhe sa zbatohet disiplina financiare dhe a ka përdorim racional të pasurisë publike që e
administrojnë. Sa i zbatojnë aktet ligjore e nënligjore në inventarizimin e pronës se saj
publike si dhe zbatimin e këtyre akteve për ruajtjen e pasurisë shtetërore nga shpërdorimet.
Vlerësimi i planifikimit dhe realizimit të investimeve kapitale të financuar me fonde të
buxhetit të shtetit, me të ardhura të veta ose me pjesëmarrje. Në ketë institucion si zbatohen
dispozitat ligjore për prokurimin e fondeve publike, në fushën e ndërtimeve, shërbimeve,
blerjen dhe shitjen e mallrave dhe marrjen e objekteve me qira, etj. Zbatimi i procedurave
ligjore, kryesisht për parashikimin e fondit limit, hartimin e dokumenteve të tenderit,
zbatimin e procedurave deri në shpalljen e fituesit, lidhjen e kontratës, zbatimin e kontratës
se lidhur deri në marrje në dorëzim të punimeve, shërbimeve dhe mallrave.
Auditimi në ketë institucion jep opinionin nëse pasqyrat financiare të Kuvendit japin pamje
të vërtete dhe të drejt të shpenzimet e kryera gjatë një viti, dhe nëse këto pasqyra janë
përgatitur në pajtim me Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të sektorit publik lidhur
me raportimin financiar sipas kontabilitetit të parëse së gatshëm. Funksionimin e kontrollit
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të brendshëm dhe auditimit të brendshëm në ketë institucion, ndershmërinë dhe drejtësinë e
vendimeve administrative të zbatuara në kuadër të këtij institucionit. Zyra e Auditorit të
përgjithshëm në Kosovë në auditimin e pasqyrave financiare të këtij institucioni kishte
sistem të dobët të kontrollit të brendshëm në Kuvendin e Kosovës sidomos lidhur me
regjistrimin dhe inventarizimin e pasurive, pra nuk i ka prezantuar të gjitha pasurit në
pasqyrat financiar.
Objektiv e auditorit ishte që të marrim siguri të arsyeshme nëse pasqyrat vjetore financiare
në tërësi nuk përmbajnë keqdeklarime materiale qoftë nga mashtrimi ose gabimi, Siguria e
arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim do të zbulojë
gjithnjë një keqdeklarim material kur ajo ekziston. Keqdeklarimet mund të lindin nga
mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, ato
mund të pritet që të ndikojnë vendimet e përdoruesve të marra mbi bazën e këtyre
pasqyrave vjetore financiare. Menaxhmenti kishte zbatuar një sërë kontrollesh të
brendshme për të siguruar se sistemi i kontrollit është duke funksionuar. Organizimi i
brendshëm ishte në përputhje me strukturën organizative dhe se linjat e raportimit dhe
përgjegjësit janë vendosur. Menaxhmenti është i informuar rreth menaxhimit të aktiviteteve
operative përmes raporteve të punës të përgatitura nga secili nivel organizativ i Kuvendit te
Republikes se Kosovës. Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) në KRK përbëhet nga një
auditor. Auditori i Brendshëm kishte përgatitur planin vjetor dhe strategjik. Plani vjetor i
auditimit ishte bazuar në shkallën e nivelit të rrezikut për sistemet dhe proceset e përfshira
nën auditim. Në planin vjetor Njesia e Auditimit të Brenshem kishte planifikuar auditim në:
menaxhimin e buxhetit dhe shpenzimeve, prokurim, menaxhimin e personelit dhe
aktivitetet e drejtorisë së shërbimeve teknike. Plani i auditimit ishte përmbushur në tërësi.
Megjithatë, kontrollet mbi një sërë fushash të shpenzimeve kërkojnë përmirësim të
mëtejshëm. Planifikimi dhe realizimi i blerjeve përmes prokurimit publik dhe menaxhimi i
pasurisë jokapitale mbeten çështje që kërkojnë vëmendje të shtuar të menaxhmentit për
përmirësim të mëtejshëm me qëllim evitimin e mangësive aktuale. Gjatë vitit 2015 KRK ka
nënshkruar 47 kontrata publike. Prej tyre, për 17 kontrata janë zhvilluar procedurat e
hapura të prokurimit, tetë përmes procedurave të kuotimit të çmimit, katër me procedurë të
negociuar dhe 18 kontrata me vlerë minimale. Kryesisht procedurat e prokurimit janë
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zhvilluar sipas kërkesave të LPP-së, me përjashtim të disa aspekteve të këtij procesi mbi të
cilat kontrollet nuk janë aplikuar në mënyrën e duhur. KRK kishte zhvilluar tre aktivitete të
prokurimit, të pa përfshira në planin final të prokurimit, duke mos e njoftuar Agjencionin
Qendror të Prokurimit. Gjithashtu, si rezultat i vonesave në përgatitjen e specifikacionit
teknik nga njësia kërkuese, kontrata kornize për “Mirëmbajtjen Mujore të web Faqes së
Kuvendit të Kosovës”, është vazhduar me aneks kontratë4, deri në përzgjedhjen e
kontraktuesit përmes procedurave të rregullta të prokurimit. Vonesa në inicimin e
procedurave të prokurimit si rezultat i mos përgatitjes së plotë dhe jo me kohë të
specifikave teknike kishte edhe në raste tjera (Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm, 2015).

2.3.7 Auditimi i ministrive dhe agjencive tjera që shpenzojnë fondet e buxhetit

Në kuadër të përgjegjësive të Ministrisë për Ekonomi dhe Financave është të kontrollojë
shtrirjen e shpenzimeve qeveritare me qëllim që të përputhet me buxhetet në dispozicion.
Në atë pikëpamje Ministria mund të shihet si një aleat i institucionit të auditimit të jashtëm
në kërkimin e saj për një menaxhim më të mirë financiar të organizatave buxhetore
qeveritare. Menaxhmenti formon shtyllën e organizatës buxhetore. Pa menaxhim
kompetent dhe të ndershëm, menaxhimi i drejtë financiar do të jetë një iluzion.
Menaxhmenti kompetent dhe i ndershëm duhet: të mendojë për objektivat dhe fondet që
nevojiten për t’i arritur ato; të ketë kuptim të përgjegjësisë dhe të jetë i gatshëm të japë
përgjegjësi për mbarëvajtjen e saj shprehur në objektivat e realizuara dhe shpenzimet; të
jetë i vetëdijshëm rreth shkeljeve të integritetit; të vejë në dijeni stafin e vet për parimet e
politikës së integritetit dhe t’i marrë sinjalet e qarta të shkeljeve seriozisht; ti marrë
kontrollet e brendshme seriozisht dhe t’i kushtojë vëmendje raporteve të brendshme të
auditimit dhe të shërbejë si model i funksionimit.

Auditimi i ministrive dhe agjencive tjera që shpenzojnë fondet e buxhetit të shtetit kanë një
rendësi të madhe sepse shikohet se pasqyrat financiare a janë përgatitura me standardet
ndërkombëtare të kontabilitetit për sektorin publik, si dhe sa i zbatojnë ligjet, si ligjin për
menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive dhe ligjin e prokurimit publik se si i
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shfrytëzojnë këto institucione asetet e tyre, si i shpenzojnë paratë publike gjatë një viti etj.
Synimi kryesor i qeverise si blerës është të siguroje të mirat dhe shërbimet me cilësinë e
duhur dhe me një çmim konkurrues. Procedurat e prokurimit duhet të jenë transparente dhe
të krijojnë mundësi të barabarta për të gjithë ofruesit dhe duhet të hartohen në mënyre të
tille, që të sigurojnë një vlerë të mirë të parave dhe të minimizojnë rrezikun e korrupsionit
dhe favorizimit (Zyra e Auditimit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).
Në të gjitha ministritë dhe agjencitë që shpenzojnë fonde publike procesi i prokurimit duhet
të jenë i hapur për shqyrtim publik, rezultatet e ofertave duhet të bëhen publike. Duhet të
tregohet gjithashtu lista e furnitorëve që hyjnë në tender, çmimet e ofertave të tyre dhe emri
i fituesit të tenderit. Gjatë auditimit në të gjitha ministrit dhe agjencitë në Kosovë nga zyra
e auditimit të përgjithshëm u vërejtën shumë shkelje të procedurave të prokurimit publik si
dhe keqmenaxhim të parave publike.tani komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka
filluar me nje pilot projekt per prokurim elektronik dhe nga viti i ardheshem pritet te filloj
te aplikohet neper te gjitha Organizatat buxhetore. Prokurimi elektronik pritet te shtoj
transparencen dhe te rris efikasitetin dhe efektivitetin ne shpenzimin e paras publike.

Secila ministri dhe agjenci është përgjegjëse për grumbullimin e të hyrave të tyre dhe
realizimin e buxhetit të tyre dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka bërë auditimin e tyre.
Brengosja me e madhe e auditimit ka të bëjë me dështimin për ti mbledhur të hyrat ose
shpenzimi i fondeve të mbledhura për qëllime tjera pa i regjistruar në shënimet financiare të
organizatës buxhetore. Organizatat buxhetore përafërsisht 35% i totalit të shpenzimeve
operative vazhdojnë të shpenzojnë në tre mujorin e fund të vitit e posaçërisht në muajin
dhjetor. Zyra e Auditimit të Përgjithshëm e vlerëson faktin se kjo çështje paraqet një
problem të zakonshëm ndër organizatat buxhetore të themeluara në baza vjetore dhe cilat
mu për ketë arsye nuk duan të humbin fonde të pa shfrytëzuara në fund të vitit financiar.
Kështu që këto organizata i janë shmangur procesit të prokurimit, për arsye të afateve
kohore të gjata që i kërkon zhvillimi i procedurave të rregullta ligjore të prokurimit.
Gjatë auditimit në Ministrin për Ekonomi dhe Financa auditimi ka nxjerr ne pah se
adresimit të rekomandimeve të Zyres se Auditorit te Pergjithshëmper vitin paraprak eshte
ber mirpo ato rekomandime nuk jan plotsurr plotesisht.Vlerësim sistematik të arsyeve nё
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lidhje me nivelin e ulёt tё ekzekutimit të buxhetit pёr investime kapitale, pёr tё identifikuar
me kohё arsyet dhe tё marr masa pёr evitimin e mangёsive qoftë në fazën e planifikimit apo
tё ekzekutimit tё buxhetit. Instalimi i nje kontrolle shtesë në fazën e buxhetimit të
projekteve, për të mundësuar më pas klasifikimin, regjistrimin dhe raportimin e
shpenzimeve në pajtueshmëri me planin kontabël të përcakohen shkaqet, pse procedurat
adekuate të prokurimit nuk janë aplikuar në të gjitha rastet dhe të forcoje kontrollet për të
siguruar se dobësit e identifikuara janë adresuar. Po ashtu, duhet të siguroj se janë forcuar
masat e përgjegjësisë sa i përket aktiviteteve të kontrollit si dhe ndarja e detyrave të jetë në
pajtueshmeri me rregullativën ligjore. Ministri duhet të siguroj se në rastet e financimit të
projekteve të rëndësishme dhe me vlera të mëdha materiale të ndërmerr masa preventive
me qëllim që mangësitë e identifikuara në projektin e Fabrikës së ujit të mos përsëriten në
të ardhmen. Në Ministrin e Punës e Mirëqenies Sociale është vërejtur mos implementimi i
plotë i reomandimeve të AP ka ndikuar që të përsëriten dobësitë e vazhdueshme të
kontrolleve në sistemet financiare kyçe, duke rezultuar në: Praktika jo të mira të qeverisjes;
Planifikim të dobët të buxhetit në fushën e subvencioneve dhe investimeve kapitale.
Mangësi në procesin e menaxhimit të skemave pensionale dhe sociale dhe mangësi në
menaxhimin e personelit. Niveli i dobët i raportimit dhe llogaridhënies ndërmjet
zyrave/qendrave lokale dhe departamenteve të Ministrisë, poashtu, niveli i ulët i
bashkëpunimit dhe komunikimit për shkëmbimin e informatave ndërmjet Ministris Punës
dhe Mirqenies Sociale dhe Agjencisë për Regjistrim Civil dhe Administratës Tatimore të
Kosovës. Bashkëpunimi ishte i ulët gjatë nëntë muajve të parë të vitit, përkundër faktit se
janë nënshkruar memorandumet e mirëkuptimit ndërmjet këtyre institucioneve, me qëllim
të pastrimit të listave të pensioneve dhe përfituesve të ndihmave sociale. Derisa në muajt e
fundit të vitit ky bashkëpunim është përmirësuar dukshëm. Po kështu, në Ministrin e
Shëndetësisë janë gjetur shumë parregullsi si në blerjen e barnave mos zbatimi i
procedurave të prokurimit, dalja e afateve të barnave të listës esenciale që ishin të
deponuara para përdorimit të tyre (Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm, 2015).
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2.3.8 Auditimi i të hyrave të buxhetit të shtetit

Të ardhurat e shtetit me të cilat plotësohen nevojat mbarëshoqërore, janë pjese e vlerës së
krijuar rishtazi. Këto të hyra mblidhen nga burimet që ripërtërihen ekonomikisht. Vetëm
përjashtimisht të hyrat shtetërore që mblidhen nga pasuria (Tafa, 2005).
Të ardhurat përfshijnë tatimet, taksat, kontributet sociale, grandet e akorduara nga qeveritë
e tjera ose nga organizatat ndërkombëtare, dhe të ardhurat e tjera si shitja e mallrave dhe
shërbimeve, interesat, gjobat dhe dënimet (Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm, 2009,.
Manuali i Auditimi).

Institucionet buxhetore janë përgjegjëse për mbledhjen e të ardhurave dhe kryerjen e
shpenzimeve publike në përputhje me planifikimin e bërë në ligjin për buxhetin vjetor të
shtetit. Këto institucione kanë për detyre t’i raportojnë ministrit të financave në mënyre të
hollësishme për të ardhurat dhe shpenzimet dhe ky i paraqet ato para Qeverise dhe
Kuvendit. Duhet theksuar se të gjitha të ardhurat dhe të gjitha shpenzimet në buxhetin e
shtetit regjistrohen në formën e tyre bruto, pavarësisht nëse shuma është e debituar apo
kredituar në fondin e konsoliduar. Para se të mbaroj viti buxhetor ministri i financave nxjerr
udhëzimet për procesin e mbylljes përfundimtare të llogarive të ardhurave dhe shpenzimeve
të gjitha institucioneve buxhetore (Tafa, 2005).
Një nder subjektet e audituara nga institucioni i auditimit të jashtëm janë organet e sistemit
fiskal dhe subjektet tjera si në nivelin qendror dhe lokal, që janë të ngarkuar me vjeljen dhe
arkëtimin e burimeve të ardhurave buxhetore, si dhe realizimin e tyre.

Institucionet e auditimit të jashtëm si drejtim kryesore të kontrollit kanë përcaktimin dhe
realizimin faktik të buxhetit, të ndare sipas klasifikimit të treguesve fiskal; respektimin e
dispozitave dhe procedurave ligjore në kryerjen e veprimeve financiare; në fushën e të
ardhurave e të shpenzimeve; zbatimin e kërkesave të përcaktuara ligjore për raportimet
buxhetore, etj. Auditimi mbi realizimin e të ardhurave buxhetore sipas llojeve të tatimeve
duke i krahasuar me realizimin faktik të viteve të kaluara sa ka pasur rritje, apo mosrealizim
edhe kundër planifikimit që janë bërë. Në kontrollet e ushtruar nga institucioni i auditimit të
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jashtëm duhet evidentuar se a ka pasur shkelje të legjislacionit tatimor, kryesisht të natyrës
së shmangies në deklarimin dhe pagesës e tatimit mbi vlerën e shtuar; mosllogaritje ose
llogaritje me pak të tatimfitimit; mosdeklarim të importeve të kryera dhe financimeve nga
thesari; kryerjes se aktiviteteve nga subjektet të pa licencuara; shitje të paidentifikuara në
konsumator jopërfundimtarë; mos aplikim të penaleve për transaksione me para në dorë
(Cash). Në qoftë së vërehen këto shkelje atëherë ka munguar kontrolli i verifikimit të
deklarimeve të subjekteve, gjë që rezulton me evazion fiskal. Një numër subjektesh nuk
deklarojnë aktivitetet e tyre, ndërkohe që edhe nga subjektet deklaruese ka subjekte që
deklarojnë aktivitetin e tyre më humbje, çka do të thotë se të gjitha këto subjekte nuk
paguajnë tatimfitimin. Institucionet e auditimit të jashtëm gjatë auditimit të te ardhurave të
buxhetit të shtetit duhet të përqendrohet në kontrollin se si janë realizua të gjitha të ardhurat
qoftë ato tatimet direkte apo indirekte dhe në mos arritjes e realizimit të tyre duhet të
zbulojnë se cilat ishin shkaqet që nuk u realizuan dhe se çfarë masave duhet të merren në të
ardhmen për realizimin e tyre. Në do ti cekim disa kontrolle në disa lloje të tatimeve se ku
duhet fokusohet auditimi dhe ku duhet të përqendrohet vëmendja gjatë auditimit të
Administratës Tatimore dhe Doganave të Kosovës.

Në auditimin e realizimit të hyrave doganore, gjatë auditimeve të ushtruara duhet
konstatuar se a janë realizuar apo tejkaluar të ardhurat doganore, dhe nëse ka pasur
mosrealizim të të hyrave sipas planifikimit, cilat ishin të metat dhe mangësitë që janë
konstatuar në veprimtarin e organeve doganore që ka dhënë efektet e tyre në mosrealizimin
e të hyrave, dhe në cilat të hyra nuk janë realizua, ku duhet ti cekim të hyra nga tatimi mbi
vlerën e shtuar, të hyrat nga akciza, dhe taksat doganore, për secilën veç e veç sa ishte
planifikimi dhe sa janë realizua. Në kontrollin e zbatimit të legjislacionit doganor në fuqi,
duhet të konstatohet, sa zbatohen procedurat doganore gjatë veprimtarisë së Administratës
Doganore.

Të hyrat doganore janë me të rëndësishmet e burimeve te të hyrave në Buxhetin e
Konsilduar të Kosovës në auditimin që është bërë në dogane nga zyra e auditorit të
përgjithshëm Pasuritë jo financiare mbi 1000€ të shpalosura në PVF 2015 ishin të
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mbivlerësuara për 308,886€. Po ashtu, llogaritë e arkëtueshme ishin të nënvlerësuara për
606,197 €. Raporti i auditimit te Doganat e Kosovës për vitin 2014 kishte rezultuar me 14
rekomandime. Dogana e Kosoves ka përgatitur planin e veprimit për implementimin e
rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm brenda afatit. Deri në fund të auditimit për
vitin 2015, ne kemi arritur të konfirmojmë implementimin e gjashtë (6) rekomandimeve,
gjashtë (6) ishin në proces dhe dy (2) rekomandime nuk ishin adresuar. Njësia e Auditimi të
Brendshëm, sipas planit vjetor ka paraparë të kryej shtatë (7) auditime të rregullta, të
përqndruara në fushat e rrezikshmërisë së lartë. Njësia e Auditimi të Brendshëm për vitin
2015 ka kryer gjithësej gjashtë (6) auditime sipas planit vjetor dhe një auditim me kërkesë
(Ad hoc).

Linja tjetër e raportimit është Komiteti i Auditimit i cili është themeluar në kuadër të
Ministrisë së Financave dhe është në përbërje të pesë anëtarëve. Dogana e Kosovës
raporton në këtë komitet me anë të një përfaqësuesi. Marrë parasysh se aktiviteti kryesor i
Doganës është grumbullimi i të hyrave, rezultatet e auditimit kanë treguar që Dogana e
Kosovës në përgjithësi ka një sistem funksional në menaxhimin e të hyrave. Për vitin 2015,
Dogana e Kosovës ka realizuar 100% të planifikimit vjetor të të hyrave. Krahasuar me
2014, Dogana e Kosovës ka shënuar rritje për 8% në vitin 2015. Megjithatë, veprime shtesë
nevojiten për harmonizimin e të hyrave mes kontabilitetit të Doganës dhe shënimeve të
thesarit dhe llogaritjes së shpenzimeve të transportit në Dogana e Kosovës. Procesi
buxhetor i shpenzimeve në DK gjatë vitit 2015, është përcjell me mangësi. Realizimi i
buxhetit final prej 88% tregon nevojën për përmirësime të mëtutjeshme. Me theks të
veçantë, buxheti për mallra dhe shërbime dhe investime kapitale nuk ishte realizuar në
nivelin e duhur. Më tutje, përkundër masave të ndërmarra në menaxhimin e llogarive të
arkëtueshme, ato vazhdojnë të rriten nga viti në vit dhe informatat e prezantuara në
Pasqyrat vjetore financiare per vitin 2016 nuk janë të plota dhe të sakta. Përgatitja e
programit për menaxhimin e llogarive të arkëtueshme dhe dërgimi në gjykata i një numri të
madh të subjekteve ekonomike për mos pagesën e borxheve ndaj DK-së janë disa nga hapat
që Dogana ka ndërmarr në vitin 2015. Të hyrat e planifikuara nga Dogana për vitin 2015
ishin 946,000,000€. Përderisa, realizimi i tyre ishte 944,929,000€, pothuajse plani është
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realizuar 100% €. Nga trendi i të hyrave nëpër vite vërehet se Dogana ka një ngritje të të
hyrave në raport me vitin paraprak për 76,358,565 apo 8.8%€. Po ashtu, Dogana, në vitin
2015 ka një trend të rritjes së realizimit të të hyrave në raport me buxhetin. Në vitin 2014,
të hyrat e grumbulluara në raport me buxhetin ishin 93% (Raporti i Auditorit te
Përgjithshëm për Doganat e Kosovës, 2015).
Tabela 1. Të hyrat e inkasuara për buxhetin e Kosovës (në €)
Përshkrimi

Buxheti fillestar

Buxheti Final

Pranimet

Pranimet

Pranimet

2015

2014

2013

Të hyrat

962,200,000

946,000,000

951,808,000

870,978,222

844,860,950

Kthimet

(2,300,000)

(3,000,000)

(6,879,000)

(2,407,787)

(3,189,265)

Totali

959,900,000

943,000,000

944,929,000

868,570,435

842,787,317

Burimi: Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2015

Gjithashtu edhe nga Administrata Tatimore e Kosovës krijohen të hyrat ma të larta pas
doganës për Buxhetin e shtetit të Kosovës, të hyra të cilat i inkason përmes kompetencave
të cilat i janë dhëne me ligjin mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat. Të hyra të cilat i
vjel nga të gjithë tatimpaguesit brenda territorit të republikës së Kosovës përmes llojeve të
tatimeve: nga tatimi i paragjykuar, tatimi në fitim, tatimi në të ardhurat e korporatave,
tatimi në të ardhurat personale, tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi për bizneset individuale,
tatimet në interes, dividenta, qira dhe lojëra të fatit dhe tatimi në ekstra fitim. Gjatë
auditimit të bërë nga zyra e auditorit të përgjithshëm për Administraten Tatimore të
Kosovës mbi vjeljen e të hyrave është konstatua se Administrata Tatimore e Kosovës duhet
të përforcoje kontrollet e brendshme dhe ti rris aktivitetet inspektuese tek tatimpaguesit
sepse është konstatuar se ka mos deklarim dhe mos pagim të tatimeve të cilat do të
ndikonin në mbushjen e arkës se shtetit, çka nga kjo nënkupton se ka evazion fiskal në
Kosovë (Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2015).

2.3.9 Auditimi i buxhetit në qeverisjen lokale (Komunave)
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Qeverisja lokale ose Komunat si njësi administrativo-territoriale e kanë buxhetet e tyre të
pavarura. Çdo njësi komunale e planifikon buxhetin e saj ku i parasheh të hyrat e saj dhe
shpenzimet që do të bëhen gjatë vitit. Në kuadër te të hyrave vetjake që i mbledhin
Komunat janë: tatimi në pronë, tarifat për shitblerje të pronës, leje të punës, tarifat, gjobat,
dënimet, licencat, gjobat e trafikut, licencat për urbanizëm, tarifat kadastrale, tarifat e
inspektimit, tarifat administrative, përdorimi i pronës publike, të hyrat nga arsimi
parashkollor (çerdhet), të hyrat nga shëndetësia, të ardhurat nga donacione të ndryshme, të
ardhurat të tjera që mbledhin komunat në Kosovë. Komunat kanë lloje të tjera te të hyrave.
Autoritet lokale mund te ken edhe hyrat qe bëhët me kontrata për marrjen e huave të
brendshme apo të jashtme, afatmesme ose afatgjata, që mund ti përdoren me pas për
investime për interes publike dhe për rifinancimin e borxhit të brendshëm vendore (The
Institute of Internal Auditors IIA, 1941).
Organet e qeverisjes lokale kanë buxhetet e tyre. Ky buxhet përbehet nga pjesa e buxhetit
të te hyrave dhe pjesa që financohet nga buxheti i shtetit (Tafa, 2005).
Komunat në masë të madhe varen edhe nga grandet e qeverise qendrore, me ç’rastë
komunat përfitojnë edhe grande të veçanta që paguhen për qëllime të veçanta kur komunat
ose qeveritë lokale nuk janë të lira të shpenzojnë si të duan këto grande, por duhet t’i
shpenzojnë për detyra të caktuara, siç janë grandet për investime (The Institute of Internal
Auditors IIA, 1941).
Komunat kanë sistem të unifikuar menaxhimi të pasurive dhe mjeteve themelore, si dhe
informata të sakta për pasurin e komunave të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në buxhet.
Komunat posedojnë evidence valide mbi vlerën e aseteve vetjake dhe përpilojnë plane si të
shfrytëzojnë dhe përdorin këto asete si dhe kanë evidencën mbi kërkesat dhe obligimet që
ka komuna.
Në kuadër të regjistrimit të pasurive të komunës hynë: stoqet të cilat komuna i ka në depot
e Mjekësisë Familjare dhe të Entit për Ndihme të Shpejte Mjekësore, si dhe në depot nëpër
çerdhe të fëmijëve, shkolla, etj. Komuna duhet të bëjë barazimin si në vlerë dhe numër, në
njësi matëse të pasurisë dhe barazimi në vlerë dhe sasi që e mundësojnë një menaxhim me
të besueshëm të pasurisë publike. Auditimi që është bërë në qeverisjen lokale duhet të ketë
rol në ngritjen e efikasitetit të menaxhmentit në komunat e Kosovës.
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Në qeverisjen lokale në Kosovë janë paraqitur shumë dobësi në menaxhimin e fondeve
publike dhe në mos regjistrimin e aseteve të komunave ketë e tregojnë shumë raporte të
auditimit. Të gjitha këto dobësi që janë paraqitur në raportet e auditimit të realizuar në
Komunat e Kosovës, në të ardhmen do të shërbejnë që menaxhmenti i komunave të merr
masa që të jetë me efikas në menaxhimin e financave publike dhe aseteve të komunës.
Udhëheqësja e re e Komunave nëse dëshiron për të qenë me efikas në detyrë, duhet që së
pari ti mënjanojnë të gjitha dobësitë e mëparshme që janë paraqitur nga zyra e auditorit të
përgjithshëm. Ata në kuadër të prioritetit kryesore duhet të kenë regjistrimin e gjithë
pasurisë që ka komuna dhe të regjistrojnë të gjitha dokumentet burimore, sasinë e
dokumenteve të realizuara të mbetura dhe të anuluara që të informohen për të hyrat reale sa
janë mbledhur në të kaluarën gjithashtu të bëjnë barazimin e dokumenteve burimore dhe
mjeteve në llogari të transferuara nga bankat komerciale. Në këtë mënyrë të hyrat e
komunave nuk varen nga sinqeriteti i bankës por nga verifikimet e sakta nga monitorimi i
brendshëm në komune dhe një rendësi të veçantë duhet kushtuar kontrollit të brendshëm që
luan rol të pa zëvendësueshëm në funksionimin e veprimtarisë dhe paanshmërisë në
gjykimin dhe informimin objektiv të menaxhimit të financave publike (Kuvendi i
Republikës së Kosovës, 2008, Ligji nr.03/L-048).
Auditimi i këtyre njësive të qeverisjes lokale është një detyrë e auditorit të jashtëm i cili
duhet të auditon si të ardhurat e pushtetit lokal që janë realizuar si dhe shpenzimet
buxhetore. Mandej, behët vlerësimi i sistemit të planifikimit dhe përcaktimit te të ardhurave
lokale në përputhje me kapacitetet fiskale të njësive të qeverisjes lokale, zbatimi i
dispozitave ligjore nga njësit lokale si në përdorimin e fondeve sipas destinacionit dhe
limiteve të kohës që janë të përcaktuar në buxhetet lokale, zbatimi i dispozitave ligjore për
pagat e punëtoreve, në dhënien apo marrjen me qira të pasurisë shtetërore, në fushën e
prokurimeve në ndërtim, restaurimin e ndërtesave, shërbimeve publike dhe blerjeve që i
bëjnë komunat si dhe zbatimin e dispozitave ligjore në inventarizimin dhe administrimin e
pronës publike dhe si funksionon auditimi i brendshëm në komuna (Kuvendi i Republikës
së Kosovë, 2008, Ligji nr.03/L-048).
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2.4 Auditimi i brendshëm, preventiv e rendësishme e kontrollit në entitetet public

2.4.1 Kuptimi i Auditimi të Brendshëm

Definicioni i auditimit të brendshëm sipas Institutit të Auditorëve të Brendshëm është
“Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur dhe objektiv i te

siguruarit dhe

këshillimit, i dizajnuar për t’i shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet brenda
organizatës. Ai ndihmon organizatën në përmbushjen e objektivave të saj duke sjellë qasje
sistematike e të disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit në menaxhimin e
rrezikut, kontrollit dhe proceseve të qeverisjes” (The Institute of Internal Auditors IIA,
1941).
Auditimi i brendshëm është mekanizëm për të vlerësuar nivelin deri në të cilin kontrollet e
brendshme në një njësi buxhetore janë adekuate për të siguruar që resurset e saj janë duke u
përdorur efektivisht dhe në mënyrë ekonomike për t’i arritur qëllimet zyrtare të entitetit.
Sipas politikës qeveritare sistemet për Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik duhet të
jenë të dizajnuar për të siguruar që obligimet dhe shpenzimet të përputhen me ligjet e
aplikueshme, pasuritë ruhen kundër harxhimit, humbjes, përdorimit të paautorizuara dhe
keqpërdorimit, të hyrat dhe shpenzimet, detyrimet dhe kthimi i shumave të paguara të
papërshtatshme të aplikueshme për veprimet e organizatave buxhetore regjistrohen dhe
llogariten siç duhet ashtu që mund të përgatiten llogaritë dhe raportet e besueshme
financiare dhe statistikore dhe mund të mirëmbahet përgjegjësia e pasurive (The Institute of
Internal Auditors IIA, 1941).
Të gjitha organizatat buxhetore duhet të implementojnë mekanizma të auditimit të
brendshëm në pajtim me Statutin e auditimit të brendshëm të aprovuar nga Ministria e
ekonomisë dhe financave dhe legjislacioni i zbatueshëm i auditimit të brendshëm.

2.4.2 Roli i auditimit të brendshëm
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Roli i auditimit të brendshëm është i përcaktuar nga menaxhmenti dhe qëllimet e tij
dallojnë prej atyre të auditorit që është caktuar të raportojë në mënyrë të pavarur mbi
pasqyrat financiare. Qëllimet e auditimit të brendshëm ndryshojnë varësisht prej kërkesave
të menaxhmentit. Brenga kryesore e auditorit të jashtëm është nëse pasqyrat financiare
përmbajnë keqdeklarime materiale apo (Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i
Auditimit).
Në parim, aktivitetet dhe roli i Auditimit të Brendshëm është që të rishikojë, vlerësojë dhe
raportojë mbi: Përshtatshmërinë dhe efektivitetin e sistemeve të kontrollit financiar,
operacional dhe të menaxhimit dhe veprimi i tyre në praktikë në lidhje me rreziqet e
entitetit që duhet të adresohen. Auditorët e brendshëm i rishikojnë dhe analizojnë të gjitha
aspektet e veprimtarisë së një njësie, të cilat drejtpërdrejt ose tërthorazi mund të kenë
ndikim në efektivitetin e ambientit të saj të kontrollit të brendshëm. Për këtë qëllim ata
mund të kërkojnë informata nga të gjithë personat që kryejnë funksione brenda kornizës
ekzistuese të kontrollit të brendshëm, si brenda ashtu edhe jashtë njësisë, të kontrollojnë
dokumentet përkatëse të brendshme dhe të jashtme, t’i testojnë transaksionet e përfunduara
dhe ato në vazhdim, dhe të ndërmarrin ndonjë veprim tjetër që e konsiderojnë si të
nevojshëm.

2.4.3 Objektivat e Auditimit të Brendshëm

Objektivat e auditimit të brendshëm ndryshojnë shumë nga ato të auditimit të jashtëm.
Sa i përket auditmit financiar në përgjithësi janë relevante objektivat e auditimit në vijim
Plotësia: a janë të gjitha transaksionet dhe të dhënat përkatëse të regjistruara në llogari?
Korrektësia (matja): a janë regjistruar (vlerësuar) transaksionet siç duhet në llogari?
Ekzistenca: a ekziston detyrimi apo pasuria në datën e dhënë?
Rregullsia: a përputhet transaksioni me ligjet dhe rregulloret (e buxhetit) e aplikueshme?
Klasifikimi (shpalosja): a është regjistruar saktësisht dhe futur në të dhënat e kontabilitetit
shuma e transaksionit, në përputhje me rrethanat?
Vlerësimi: a janë regjistruar në vlerat e duhura bartëse pasuritë dhe detyrimet?
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Pronësia: pagesa ndaj personit të titulluar apo pasuria apo detyrimi a është adresuar në
personin apo organizatën e duhur?
Të qenët në kohë (ndodhia): a është bërë transaksioni i regjistruar në vitin që auditohet?
Dërgesa: janë marrë mallrat dhe shërbimet në sasinë dhe cilësinë e miratuar.
Ekonomia: veprimet a janë zbatuar në mënyrë ekonomike? (Zyrës se Auditorit të
Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimi).

2.4.4 Funksioni i Auditimit të Brendshëm

Auditimi i brendshëm nënkupton aktivitetin e vlerësimit themeluar në organin e audituar si
shërbim për organin e audituar. Funksionet e tij përveç tjerash përfshijnë, ekzaminimin,
vlerësimin dhe monitorimin e përshtatshmërisë dhe efektivitetin e sistemeve të kontabilitetit
dhe kontrollit të brendshëm.
Auditimi i brendshem është disiplinë e orientuar nga menaxhimi që është zhvilluar me
shpejtësi kohët e fundit. Më herët një funksion në rend të parë i interesuar me çështjet
financiare dhe të kontabilitetit, tani auditimi i brendshëm bën adresimin e një shkalle të
plotë të aktiviteteve operative dhe kryen një rang të gjerë të shërbimeve të sigurisë dhe
konsultave për menaxhmentin e Entitetit (Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm, 2009,
Manuali i Auditimi).
Detyrat kryesore të auditorëve të brendshëm janë shqyrtimi dhe vlerësimi i pavarur dhe
objektiv i aktiviteteve të Organizatës, me qëllim të ruajtjes apo përmirësimit të efikasitetit
dhe efektshmërisë në menaxhimin e rrezikut, kontrollet e brendshme dhe menaxhimin e
entitetit. Ata e bëjnë këtë me anë të: Vlerësimit të besueshmërisë, përshtatshmërisë dhe
efikasitetit të llogari mbajtjes, kontrolleve operative dhe administrative;
Sigurimit që kontrollet e brendshme rezultojnë në regjistrimin e menjëhershëm dhe të saktë
të transaksioneve dhe ruajtjen e duhur të aseteve; Konstatimit nëse entiteti vepron në pajtim
me ligjet dhe rregulloret dhe nëse u përmbahet politikave të përcaktuara nga Qeveria;
Konstatimit nëse menaxhimi është duke ndërmarrë hapat e duhur për adresimin e
mangësive të tanishme dhe të mëhershme të kontrollit dhe rekomandimeve të dala nga
raporti i auditimit paraprak.Ndjekja dhe raportimi periodikisht pёr gjetjet, pёrfundimet dhe
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rekomandimet, qё rezultojnë nga veprimtaritë e tyre audituese (Kuvendi i Republikёs sё
Kosovёs, 2008, Ligji nr.02/L-74).

2.4.5 Departamenti (Njësia) i Auditimit të Brendshëm në Kosovë

Çdo organizatë buxhetore dhe ndërmarrje autonome publike duhet të themelojnë dhe
mbajnë njësinë e auditimit të brendshëm. Njësia e auditimit të brendshëm është e autorizuar
dhe ka përgjegjësin që të ndërmarr auditime të rregullta të organizatës përkatëse buxhetore
apo ndërmarrjes autonome publike; Komponentëve, nën-njësive dhe degëve të të
lartpërmendurave; dhe cilësdo ndërmarrje të kontrolluar publike nën kontrollin e të
lartpërmendurave. Në Kosovë secili subjekt i sektorit publik duhet të sigurojë që

veprimtarinë, shënimet si dhe sistemet e saj të menaxhimit dhe kontrollit ti nënshtrohen
sistematikisht, se paku njëherë në vit, një auditimi të brendshëm gjithëpërfshirës, nga një
njësi e auditimit të brendshëm që është e autorizuar të bëjë auditimin e subjektit në fjalë.
Departamenti i Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për zhvillimin e një vlerësimi
zyrtar të pavarur të gjithë aktiviteteve të institucionit, financiare ose të tjera. Ky
departament i ofron shërbime ter organizatës duke përfshire ministrat dhe kryetaret e
kuvendeve të komunave dhe të gjitha nivelet e menaxhmentit. Nuk është një vazhdim apo
zëvendësim i menaxhimit të mirë nga menaxhmenti i strukturës. Për me tepër, e ndihmon
menaxhmentin duke vlerësuar dhe raportuar për efikasitetin e kontrolleve për të cilat janë
përgjegjës. Është detyre e menaxhmentit të operoje një sistem të përshtatshëm të kontrollit
të brendshëm, e jo detyre e auditimit të brendshëm (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2008,
Ligji nr.02/L-74).

2.4.6 Dallimet dhe ngjajshmëritë në mes të auditimit të brendshëm dhe auditimit të
jashtëm
Kontrolli i brendshëm përfshinë auditimin e brendshëm. Të dyja synojnë që t’i kontribuojnë
synimeve të organizatës buxhetore. Të dyja bazohen në rrezik. Dallimet ndodhen në
përgjegjësi. Kontrolli i brendshëm është përgjegjësi e menaxhmentit, auditimi i brendshëm
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është përgjegjësi e auditorit të brendshëm. Meqë kontrolli i brendshëm është një koncept
më i gjerë, menaxheri mund të shfrytëzojë më shumë mjete në arritjen e synimeve të
kontrollit të brendshëm. Mjetet ndryshojnë nga ato tradicionale siç janë rregulloret,
procedurat, buxhetet, mandatet e atyre që bëjnë apel në sjelljen e dëshiruar siç është
autorizimi, vetëdija e integritetit, transferi i njohurisë, ndërtimi i ekipit, udhëheqja.
Auditori duhet të kufizojë veten në mjetet e tij të auditimit, me anë të të cilave ai mund të
ekzekutojë auditimet e tij. Si një i jashtëm që është i obliguar të mbetet objektiv dhe i
pavarur, ai nuk mund të shfrytëzojë mjetet e menaxherit që kanë ndikim direkt në proceset.
Ndikimi i auditorit është indirekt dhe realizohet me anë të dhënies së vlerësimeve rreth
veprimeve financiare dhe duke dhënë rekomandime për përmirësim (Zyrës se Auditorit të
Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).

2.4.7 Marrëdhënia në mes të auditimit të brendshëm dhe auditimit të jashtëm

Kudo që të jetë e mundshme, auditorët e jashtëm duhet të mundohen të krijojnë një
partneritet efektiv me çdo auditor, të jashtëm ose të brendshëm, që punon brenda entitetit të
audituar. Kjo do të ndihmojë në shmangien e dyfishimit të përpjekjeve dhe në këtë mënyrë
do të maksimizojë efikasitetin e burimit të përgjithshëm të auditimit. Kur të veprojë në këtë
mënyrë auditori i jashtëm duhet të ketë parasysh dallimet në vijim Shërbimet e auditimit të
brendshëm themelohen në kuadër të departamenteve dhe institucioneve të qeverisë, ndërsa
shërbimet e auditimit të jashtëm nuk janë pjesë e strukturës organizative të institucioneve
që auditohen. Institucionet e larta të Auditimit janë shërbime të auditimit të jashtëm.
Shërbimet e auditimit të brendshëm patjetër i nënshtrohen udhëheqësit të instituconit në
kuadër të të cilit janë themeluar. Megjithatë, ato duhet të jenë në aspektin funksional dhe
organizativ të pavarura sa më shumë që është e mundur përbrenda kornizës së tyre ligjore
përkatëse. Si auditim i jashtëm, Institucioni i lart i Auditimit ka për detyrë po ashtu të
ekzaminojë efikasitetin e auditimit të brendshëm. Nëse auditimi i brendshëm konstatohet se
është efektiv, duhen bërë përpjekje, pa paragjykim për të drejtën e Institucionit të lartë të
Auditimit për zbatimin e auditimit të përgjithshëm, për arritjen e ndarjes më të
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përshtatshme apo caktimit të detyrave dhe bashkëpunimit në mes të Institucionit të lartë të
Auditimit dhe auditimit të brendshëm.
Dallimi i dytë është pozita e funksionit të auditimit të brendshëm. Auditori i brendshëm
është pjesë e entitetit që auditohet. Pavarësisht nga shkalla e autonomisë dhe objektivitetit
të auditorit të brendshëm ai nuk mund të arrijë shkallën e njëjtë të pavarësisë që kërkohet
nga auditori kur shpreh mendimin në lidhje mbi pasqyrat financiare. Auditori i jashtëm vet
mban përgjegjësinë për mendimin e shprehur në lidhje me auditimin dhe kjo përgjegjësi
nuk është më e vogël me çfarëdo përdorimi të auditimit të brendshëm.
Të auditimi i brendshëm Sekretari i Përhershëm apo Krye-shefi Ekzekutiv do të urdhërojë
Departamentin e Auditimit të Brendshëm që mos t’u japë në dispozicion ose shpalos asnjë
informatë publikut ose çfarëdo pale tjetër nëse shpalosja e të cilës do të ishte kundër
interesit të publikut apo të vet entitetit. Si pasojë, auditori i jashtëm duhet të vlerësojë
kualitetin e punës së bërë nga auditorët e brendshëm dhe sa mund të mbështetet në punën e
tyre si pjesë e evidencës audituese për mbështetje të punës së auditorit të jashtëm. Prandaj,
të gjitha gjykimet në lidhje me auditimin e pasqyrave financiare janë të auditorit të jashtëm
(Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm, 2009, Manuali i Auditimit).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Si ka funksionuar auditimi i brendshëm në menaxhimin e financave publike?

Auditimi i brendshëm në Kosovë si veprimtari ka filluar të funksionoj sipas rregullorës së
UNMIK-ut nr. 1999/16 prej viteve 2000. Bazuar në këtë rregullore në kuadër të Autoritetit
Qendror Fiskal të Kosovës është krijuar Departamenti për auditim të brendshëm. Auditimi i
brendshëm gjatë kësaj faze ka qenë i centralizuar dhe ka mbuluar gjithë institucionet e
Kosovës. Detyrë dhe përgjegjësi e Departamentit të auditimit të brendshëm ka qenë krijimi
i infrastrukturës ligjore dhe nën ligjore, ngritja e kapaciteteve të auditimit dhe kryerja e
auditimeve nëpër institucione të Kosovës për shpenzimet e buxhetit të konsoliduar të
Kosovës. Pas kalimit të kompetencave nga UNMIK-u, te vendorët gjatë vitit 2003 çështja e
auditimit të brendshëm është rregulluar me Ligjin nr. 2003/2 për menaxhimin e financave
publike dhe përgjegjësive. Kërkesë e Ligjit për MFPP është që në kuadër të Ministrisë së
Ekonomisë dhe Financave të krijohet Departamenti i auditimit të brendshëm, i cili do të jetë
përgjegjës për krijimin e infrastrukturës ligjore dhe nënligjore, ngritjen e kapaciteteve të
auditimit dhe kryerjen e auditimit në të gjitha institucionet e Kosovës. Megjithatë për shkak
të kërkesave të shumta nga institucionet e Kosovës për kryerjen e auditimit të brendshëm
dhe pamundësisë së Njësisë së auditimit të brendshëm në kuadër të Ministrisë së
Ekonomisë dhe Financave shumë institucione kanë krijuar njësitë e tyre të auditimit të
brendshëm.
Në qershor të vitit 2007 për herë të parë është dekretuar Ligji për auditim të brendshëm nga
PSSP-ja, pas aprovimit të tij nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 26 nëntor 2006.
Ligji i auditimit të brendshëm ka prezantuar praktikat e auditimit dhe kërkesë e tij ishte që
të gjitha organizatat buxhetore të themelojnë kapacitetet e auditimit të brendshëm. Ligji po
ashtu parasheh që organizatat buxhetore të themelojnë komitetin e auditimit, pavarësinë, të
drejtat dhe përgjegjësitë e auditorëve të brendshëm si dhe themelimin e Njësisë Qendrore
Harmonizuese me përgjegjësi për mbikëqyrje të zhvillimit të auditimit të brendshëm në
Kosovë. Për të realizuar funksionet dhe misionin e auditimit të brendshëm, përveç
kapaciteteve që duhen krijuar, një rëndësi shumë të madhe ka ndërgjegjësimi i nivelit të
44

lartë drejtues dhe nivelit tjetër të menaxhimit për rolin e auditimit të brendshëm, me qëllim
që kjo strukturë të mbështetet, të zhvillohet e të fuqizohet si dhe të punojë në mënyrë të
pavarur e me profesionalizëm për të këshilluar menaxhimin mbi funksionimin e sistemeve
të kontrollit, mjaftueshmërinë e tyre dhe të japë një siguri objektive dhe të arsyeshme se
fondet publike përdoren në mënyrë ekonomike, efektive dhe efikase. Në fund të vitit 2009,
Ligji për auditim të brendshëm është rishikuar për shkak të dobësive të identifikuara dhe
reformave të ndodhura në fusha të ndryshme të financave publike.

3.2 Cilat ishin karakteristikat e dëshmive të dobishme të auditimit?

Mbledhja e dëshmive audituese si nga auditorët e jashtëm ashtu edhe nga auditorët e
brendshëm udhëhiqet nga standardet e aplikuara për mbledhjen e dëshmive. Instituti i
Auditorëve të Brendshëm pasqyron këtë kërkesë në Standardin e Performancës 2300 –
Kryerja e Angazhimit: “Auditorët e brendshëm duhet të identifikojnë, analizojnë,
vlerësojnë dhe regjistrojnë informatat e mjaftueshme për arritje të objektivave të
angazhimit (të auditimit).”
Mjaftueshmëria- është aspekti kuantitativ i dëshmive – sa dëshmi i duhen auditorit?
Përshtatshmëria ndërlidhet me aspektet cilësore të dëshmive, në veçanti ndërlidhja me
objektivat e auditorit dhe besueshmërinë e dëshmive. Nga auditori kërkohet profesionalisht
të vlerësojë secilën prej karakteristikave sipas mënyrave në vijim:
Dëshmi përkatëse: Dëshmitë e auditimit duhet të ndërlidhen me pohime specifike në
pasqyrat financiare.Për shembull, dëshmitë e ndërlidhura me planet e shpenzimeve në të
ardhmen për projekte në infrastrukturë në ministri për zhvillim të brendshëm, edhe pse
interesante, është pa ndonjë lidhje me auditimin e bilancit të të arkëtueshmeve të
organizatës.
Dëshmitë e besueshme: Në shqyrtimin e besueshmërisë së dëshmive të auditimit, faktorët
në vijim duhet të merren parasysh:
• Njohuritë e drejtpërdrejta të auditorit të fituara përmes ekzaminimit fizik, monitorimit apo
ri-llogaritjes së bilanceve nga vetë auditori zakonisht janë më të besueshme sesa dëshmitë
jo të drejtpërdrejta të mbledhura përmes konfirmimit apo pyetjeve. Kjo sepse ju zakonisht
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jeni të prirë më shumë të besoni në informatat që keni gjetur apo keni konfirmuar vetë të
jenë të sakta me vërtetimin e hollësive me referencë në burime tjera.
• Dëshmitë nga palët e treta (pala e parë duke qenë ju auditori, apo kolegët tuaj në ekipin e
auditimit, pala e dytë menaxhmenti i organizatës së audituar, d.m.th. Njerëzit që u
përgjigjen kërkesave tuaja për informata) janë më të besueshme sesa dëshmitë e mbledhura
nga brendia e organizatës. Për shembull, dëshmitë e mbledhura drejtpërdrejt nga banka për
depozitat apo mbitërheqjet në formë të pasqyrës zyrtare të bankës janë më të besueshme për
auditorin sesa t’i ketë thënë kryesuesi i thesarit në organizatën e audituar se bilancet në
bankë janë të një vlere të caktuar. Kjo nuk është për të thënë se qëndrimi juaj për të
audituarin duhet të jetë një prej mosbesimi; më tepër ju duhet të mbani një shkallë të
skepticizmit profesional të shëndosh sa u përket përgjigjeve që merrni për pyetjet tuaja
derisa vërtetoni dëshmitë për veten.
Faktorë tjerë për t’u shqyrtuar gjatë vlerësimit të besueshmërisë së dëshmive të auditimit
janë:
• Dëshmitë dokumentuese janë zakonisht më të besueshme sesa dëshmitë gojore.
• Dëshmitë nga dokumentet faturuese të jashtme janë zakonisht më të besueshme sesa ato
nga dokumentet e krijuara nga faturimi i brendshëm.
• Dëshmitë e marra në prani të një ambienti të kontrollit të besueshëm mund të jenë më të
besueshme sesa ato nga konteksti i një ambienti kontrollues të dobët dhe jo të besueshëm.
• Procedurat e auditimit më pak komplekse janë shpesh më të besueshme sesa ato
komplekse, edhe pse jo të gjitha dëshmitë që ju kërkoni do të jenë të mbledhshme duke
përdorur teknika të thjeshta në rrethana të caktuara.
Dëshmitë e mjaftueshme: Bollshmëria e dëshmive të auditimit, sa na nevojiten t’i kemi ne
menyre qe të gjykohet jo vetëm në përputhje me përkatësitë e besueshmërisë por edhe:
• Me nivelin e kërkuar të sigurisë duke pasur parasysh dëshmi tjera në dispozicion dhe
vlerësimin e auditorit për rrezikun nga gabimet apo keqdeklarimet; dhe
• Me fushëveprimin apo shtrirjen e procedurave që përcaktojnë cilësinë e dëshmive që ato
japin.
Burimet e dëshmive të auditimit janë:
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1. Dëshmitë e mbledhura nga auditori, p.sh. pjesëmarrja në kontrolle inventari, llogaritje
të bilanceve të totalit dhe kryerje të barazimeve, shqyrtime të dokumenteve dhe
procedurave të sistemeve;
2. Dëshmitë e siguruara nga burime të jashtme, p.sh. pasqyrat e bankës, pasqyrat e
furnitorëve, korrespondenca, faturat;
3. Dëshmitë e siguruara nga menaxhmenti, dokumentet e brendshme duke përfshirë
raportet e menaxhmentit dhe përfaqësime tjera tek auditori.
Teknikat për mbledhjen e dëshmive të auditimit janë:
Inspektimi - Mund të përbëhen nga kontrollimi i informatave në apo nga dokumentet
origjinale nga ose për regjistrimet e kontabilitetit për të konfirmuar plotësinë, saktësinë dhe
vlefshmërinë e informatave të kontabilitetit. Gjithashtu mund të përfshijë kontrollimin se a
janë proceduar transaksionet saktësisht në llogari dhe se shënimet ditore të kontabilitetit
janë postuar me saktësi.
Ri-llogaritja - Një pjesë e mërzitshme por me rëndësi për auditim. A shtohet në total lista e
bilanceve të kreditorëve? A përputhen bilancet individuale me librat e llogarive? A janë
plotësuar me saktësi totalet në listat e inventarit? Pakot me softuere me pyetje të
kompjuterizuara mund të jenë të dobishme dhe kursejnë kohë në këtë fushë të cilat mund të
ndihmojnë për të shfrytëzuar burimet e kufizuara të auditimit dhe aftësitë në mënyrë
efikase.
Ri-përformanca - Kjo përfshin kryerjen e procedurave apo kontrolleve në mënyrë të
pavarur nga auditori që fillimisht janë kryer si pjesë e procedurave të kontrollit të
brendshëm të subjektit, për të vërtetuar se janë arritur të njëjtat rezultate.
Pyetjet hetuese - Pyetja e menaxhmentit dhe stafit mund të japë sasi të madhe të dëshmive
të auditimit. Cilësia e këtyre dëshmive megjithatë është lëndë e kuptimit të pyetjeve nga të
audituarit që ju pyesni, dhe se sa ata tregojnë të vërtetën dhe dhënia e përgjigjeve të duhura
nga ata. Siç kemi thënë më parë, ju duhet të ushtroni skepticizmin tuaj profesional në lidhje
me përgjigjet e dhëna gojarisht për pyetjet tuaja derisa të jenë konfirmuar përgjigjet duke
marrë dëshmi tjera mbështetëse.
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Monitorimi - Kjo është në veçanti teknikë e rëndësishme sa i përket kontrollit të inventarit
dhe konfirmimit të punës së kontrolleve të brendshme. Duke e parë me sytë tuaj se si kryhet
një procedurë apo si kryhet një kontroll manuale ka më shumë mundësi t’ju sjell tek
konfirmimi i kuptimit tuaj. Si alternativë kjo mund t’ju nxisë të bëni më shumë pyetje në
kërkimin për dëshmi plotësuese kur diçka nuk është bërë në mënyrën që fillimisht keni
menduar se do të ishte.
Procedurat Analitike -Procedurat Analitike kanë shumë aspekte. Në përgjithësi ato
përfshijnë informatat që ndërlidhen me burime të ndryshme dhe të pavarura të dyja brenda
dhe jashtë nga organizatat e audituara dhe në periudha të ndryshme kohore.
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4. METODOLGJIA
4.1 Metodat

Literatura shkencore e autorëve botërorë dhe vendorë dhe një spektër i gjerë i punimeve
dhe raporteve, nga lëmi i auditimit dhe kontrollit, ka qenë mjaft e vlefshme për analizën
dhe përgatitjen e këtij punimi. Në kuadër të këtij punimi janë bërë hulumtime për
instrumentet e auditimit dhe të kontrollit të buxhetit të shtetit dhe organizatave të tij,
aspekte krahasimtare, ku një rëndësi e veçantë i është kushtuar mekanizmave të Kosovës,
për faktin se Kosova është në fazën e ndërtimit të rendit demokratik, institucioneve
funksionale sipas standardeve evropiane dhe botës demokratike, me ç’rast, institucionet dhe
shoqëria e Kosovës duhet t’i respektojnë ligjet dhe t’i zbatojnë ato. Në procesin e
buxhetimit, transparenca dhe llogaridhënia duhet të jenë në qendër të institucioneve. Gjatë
hartimit të këtij punimi është përdorur një metodologji shumë përfshirëse dhe janë zbatuar
metoda të ndryshme kërkimore-shkencore, si metoda analitike dhe ajo komparative. Janë
shfrytëzuar materiale të shumta për ta hartuar një punim sa më profesional, si: hulumtimet e
ndryshme nga institucionet relevante, që merren me këtë problematikë; raportet e
ndryshme; analizat; dhe publikimet nga institucione të ndryshme. Kështu, burimet kryesore
të informatave, që janë shfrytëzuar për ta hartuar një punim sa më profesional janë këto:
-

Literatura profesionale ekonomike nga lëmi i sektorit të auditimit;

-

Standardet profesionale të raportimeve financiare publike dhe të standardeve të

auditimit ndërkombëtar;
-

Ligjet, rregulloret, manualet, kodet dhe raportet e ndryshme të institucioneve

vendore dhe ndërkombëtare, që e mbulojnë këtë fushë profesionale. Për hulumtimin dhe
punimin e temës janë përdorë metodat e ndryshme shkencore, siç janë: metoda e
analizës se përmbajtjeve nga literatura relevante, duke bërë krahasimin e informatave
dhe rezultateve, kërkimi i lidhjeve kauzale / shkak-pasoj / rreth problemit që krijohet
para dhe pas auditimit, metoda historike është aplikuar në hulumtimin e përvojave dhe
zhvillimi historik i instrumenteve të kontrollit politik dhe financiar të Qeverisë, nga
Parlamenti, në sisteme të qeverisjes demokratike; metoda krahasimtare përmes së cilës
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janë hulumtuar dhe ndriçuar ngjashmëritë dhe dallimet eventuale nga rezultatet e
arritura nga studiues të ndryshëm të këtij problemi. Kosova tani është në fazën e
ndërtimit të shtetit, konsolidimit të institucioneve funksionale e demokratike,
shfrytëzimit të përvojave dhe modeleve të ndryshme, në relacion me kontrollin e
veprimtarisë së institucioneve shtetërore dhe të personave të tjerë juridikë shtetërorë,
përdorimit dhe mbrojtjes së fondeve shtetërore dhe mirë-administrimin financiar, si dhe
zbatimin e ligjshmërisë në fushën ekonomike dhe financiare.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Prezantimi i rrezikut domethënës

Jemi mbështetur në procesin e llogaridhënies në periudhen e auditimit 2015/16: 90,
auditime statutore të rregullsisë – një kombinim i Auditimeve Financiare (duke konfirmuar
nëse informatat financiare të paraqitura në Pasqyrat Vjetore Financiare janë të sakta dhe në
konsistencë me kornizën ligjore financiare) dhe Auditime të Pajtueshmërisë (duke
konfirmuar që procesi dhe transaksionet janë në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret
relevante); dhe 8 Auditime të Performancës – duke vërtetuar nëse institucionet, projektet
dhe programet sigurojnë ekonominë, efikasitetin dhe /ose efektivitetin në përdorimin e
burimeve.
Në punimin tonë jemi fokusuar te:
•

Raporti Vjetor Financiar I Buxhetit të Kosovës

•

Adresimi i rekomandimeve të dhëna në vitet paraprake

•

Përformanca në fusha specifike dhe

•

Prokurimi.

Ka disa zhvillime pozitive në raportimin financiar për vitin 2015, duke përfshirë rritjen e
realizimit të të hyrave nga tatimet, financimi nga huamarrjet e brendshme si dhe
performanca e mirë buxhetore në realizimin e pagesave. Gjithashtu kufiri i deficitit
buxhetor është në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. Megjithatë, ka hapësirë për
përmirësimin e mëtutjeshëm në Raportimin Financiar nga Organizatat Buxhetore
individuale, dhe në një numër të caktuar të fushave. Kjo kryesisht ka të bëjë me
klasifikimin e mallrave dhe shërbimeve dhe subvencioneve si investime kapitale. Edhe me
tutje kërkohet përmirësimi në menaxhimin financiarë të transaksioneve dhe llogarive.
Përderisa kishte një rritje domethënëse të të hyrave e cila tregon një zhvillim pozitiv, rritja e
vlerës së llogarive të arkëtueshme paraqitet si një sfidë që duhet të adresohet në vitet në
vijim. Ekzekutimi i buxhetit është përmirësuar në vitin 2015, por realizimi i projekteve apo
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investimeve kapitale të planifikuara duhet të përmirësohet, në mënyrë që të përfitojnë
taksapaguesit dhe bizneset nga përmirësimet në infrastrukturë dhe projekte të tjera.
Objektiva e auditimit ka qenë të vlerësojmë:
Nëse këto pasqyra financiare paraqesin, në të gjitha aspektet materiale, një pamje të drejtë
dhe të vërtetë të gjendjes financiare për periudhën e auditimit; dhe
Nëse janë ndërmarr masat e duhura nga Qeveria për implementimin e rekomandimeve të
Auditorit të Përgjithshëm për vitin 2014 dhe vitet e mëhershme.
Shpenzimet për mallra dhe shërbime si dhe subvencione dhe transfere në vlerë prej
25,307,551€ ishin keq klasifikuar si investime kapitale. Nga këto, 23,171,222€ ishin
keqklasifikuar për shkak të buxhetimit jo të drejtë të shpenzimeve nga Ministria e
Financave derisa 2,136,329€ janë keq klasifikuar nga vet OB si pasojë e gabimeve dhe
aplikimit jo të drejtë të planit kontabël. Përgatitja e buxhetit të Republikës së Kosovës nga
MF pa një shqyrtim të plotë duke neglizhuar ndikimin e keq klasifikimit të buxhetit në
raportim. Klasifikimi i gabuar I shpenzimeve rezulton në nënvlerësimin rspektivisht
mbivlerësimin e shpenzimeve sipas kategorive e nëvecanti të investimeve kapitale. MF me
rastin e përgatitjes së buxhetit për vitet e ardhëshme duhet të siguroj ndarjen buxhetore
nëpër kategoritë e duhura ekonomike. Raporti Vjetor i pasqyrave Financiare nuk përfshijne
të gjitha pasuritë e regjistruara nga Organizatat Buxhetore apo që janë pronesi të
Organizatave Buxhetore por qe nuk janë të regjistruara në Sistemin e menaxhimit te
Financave publike. Procesi I konsolidimit të të dhënave është kryer vetëm pjesërisht.
Prezantimi jo i plotë dhe jo i saktë I pasurive në Kuvend do të ketë efekte në proceset e
vendimmarrjes në lidhje me shpërndarjet buxhetore. Ministria e Financave të adresoj
dobësitë në menaxhimin e pasurive, me objektivin qe të prezantojnë gjendjen e plot duke
përfshirë edhe shënimet e kërkuara shpjeguese. Llogarit e arkëtueshme nuk janë prezantuar
në Rasqyrat Vjetore Financiare. Mungesa e një procesi efektiv të konsolidimit ka rezultuar
me diferenca në prezentimin e gjendjes së këtyre llogarive. Prezantimi jo i plotë dhe jo i
saktë i llogarive të arketueshme në Kuvend do të ketë efekte në proceset e vendimmarrjes
në lidhje me shpërndarjet buxhetore. Ministria e Financave të adresoj dobësitë në
menaxhimin e llogarive të arkëtueshme, me objektivin që të prezantojnë gjendjen e plotë
duke përfshirë edhe shënimet e kërkuara shpjeguese.
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5.2 Analiza e pasqyrave themelore
Buxheti final për pranimet ishte 1,750,681,000€ përderisa realizimi ishte 1,690,349,000€
apo 97% e buxhetit. Në raport me vitin 2014 pranimet ishin rritur për 16.6%. Rritja ishte
rezultat i inkasimit më të lartë të tatimeve, financimit nga huamarrja, dhe financimit të
njëhershem i AKP-së dhe I mbledhjes së të hyrave vetanake.
Tabela 2. Buxheti dhe realizimi i pranimeve në raport me pagesat në €
Përshkrimi

Buxheti

Buxheti final

fillestar

Realizimi

Realizimi

Realizimi

2015

2014

2013

Pranimet

1,750,681

1,750,681

1,690,349

1,448,957

1,428,704

Pagesat

1,727,138

1,712,802

1,597,983

1,498,400

1,500,176

Burimi: Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2015

Përformanca e mirë buxhetore ka qenë rezultat i ndryshimeve të politikave fiskale, aplikimi
i rritjes së normës së TVSH-së dhe të akcizës për disa produkte të caktuara, si dhe
përforcimit të kontrolleve në menaxhimin e të hyrave. Vlen, të cekët që, Dogana dhe ATKja kanë vendosur mekanizma adekuat dhe kanë zhvilluar kontrolle efektive në menaxhimin
e të hyrave. Në planet e tyre strategjike dhe operative, i kanë dhënë rëndësi të veçantë
luftimit të informalitetit dhe evazionit fiskal. Po ashtu, kanë hartuar planet e veprimit për
luftimin e këtyre dukurive.
Tabela 3. Buxheti dhe realizimi i pranimeve në raport me pagesat (në €)
Pranimet

Buxheti

Realizimi 2015

Realizimi 2014

Realizimi 2013

final
Tatimet

1,246,800

1,248,936

1,141,157

1,104,843

Te hyrat vetanake

114,240

107,203

97,446

94.953

Financimi nga

206,530

166,719

113,836

83,835

huamarja
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Te tjera

183,111

167,490

96,519

145,073

Totali

1,750,681

1,690,349

1,448,957

1,428,704

Burimi: Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, 2015
Të hyrat tatimore të realizuara për vitin 2015 ishin 1,248,936,000€, me një tejkalim të
planit për 2,136,000€. Prej tyre, 944,930,000 € ishin të realizuara nga Dogana, dhe
304,007,000€ nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK). Në raport me vitin 2014,
realizimi i të hyrave në Doganë është rritur për afro 9%, ndërsa në ATK për 11.5%.

5.3 Analiza e pagesave ne para të gatshme
Pagat dhe Mëditjet – Niveli i shpenzimeve ishte 98% e buxhetit. Menaxhimi i personelit
në nivelin Oorganizatat Buxhetore është përcjellë më parregullsi nga më të ndryshmet si;
mbulimi i pozitave me ushtrues detyre, lidhja e kontratave për shërbime të veçanta pa
procedura të rekrutimit, gabime në kalkulimin e kompensimeve për punë jashtë orarit, si
dhe mospërputhje e titujve të punës në mes akt emërimeve dhe listës së pagave.
Mallra dhe Shërbime - Niveli i shpenzimeve ishte 92% e buxhetit. Një pjesë e
shpenzimeve për mallra dhe shërbime janë klasifikuar si investime kapitale, kjo është
paraqitur në nënkapitullin e opinionit.
Subvencionet dhe Transferet - Niveli i shpenzimeve ishte 96% e buxhetit.
Vlerësimit, monitorimit dhe raportimit të subvencioneve nuk ofron siguri të mjaftueshme se
ato shfrytëzohen për qëllimet e dedikuara dhe nëse janë arritur rezultatet e pritura.
Investimet Kapitale - Niveli i shpenzimeve ishte 84% e buxhetit.
Volumi i lartë i pagesave në fund të vitit rrit rrezikun për realizim të pagesave të parregullta
dhe për blerje të pa nevojshme. Niveli i ulët i realizimit të buxhetit ishte ndikuar nga
mungesa e projekteve konkrete për të cilat ishte alokuar buxheti, vonesat në procedurat
prokurimit si dhe proceset e mangëta të monitorimit të projekteve.
5.4 Analiza e shpalosjeve / shënimeve - Pasuritë
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Kontrollet vazhdojnë të jenë jo efektive në menaxhimin e pasurisë (kapitale dhe jo
kapitale), me mangësi edhe në numrimin fizik dhe vlerësimin e pasurisë. Raportet e
inventarizimit të pasurisë në disa raste nuk janë finalizuar. Mangësitë janë hasur edhe në
kategorizimin e pasurisë, zhvlerësimin, tjetërsimin dhe klasifikimin jo të drejtë të
investimeve në vijim. Sa i përket automjeteve qeveritare, një numër i konsiderueshëm i
tyre shfrytëzohen nga stafi politik dhe menaxherial të cilët në shumicën e rasteve nuk
mbajnë shënime rreth përdorimit të tyre. Në shumë raste automjetet përdoren pas orarit të
rregullt të punës, nuk ka raportim për sasinë e karburanteve të shpenzuara dhe numrin e
kilometrave të kaluara. Mangësi janë identifikuar edhe me rastin e servisimit dhe
mirëmbajtjes së automjeteve, dhe mos regjistrimi i tyre në regjistrin e pasurisë.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Rëndësia e raporteve të Auditimit qëndron në identifikimin e rekomandimeve praktike për
të siguruar përmirësim të vazhdueshëm në qeverisjen dhe menaxhimin e financave publike.
Niveli aktual i implementimit të rekomandimeve të auditimit nuk është i knaqshëm.
Rekomandimet e Prioritetit të Lartë janë më pak të implementuara se sa ato të Prioritetit të
Mesëm.Një numër i konsiderueshëm i rekomandimeve persëriten nga viti në vit. Shumica e
orgnizatave buxhetore nuk kanë proces sistematik për monitorimin e implementimit të
rekomandimeve. Mosimplementimi ndikon që dobësitë e kontrolleve dhe ndikimi i tyre ka
humbja financiare, dhe vazhdon vit pas viti. Rekomandimet e dhëna në raportin vjetor të
Auditimit për vitin 2014 kanë qenë të një rangu të gjerë, dhe i kanë shqyrtuar aranzhimet e
kërkuara për të mundësuar prezantim më të saktë dhe të plotë të informatave në Pasqyrat
financiare dhe për t’i adresuar sfidat dhe çështjet e dalura nga auditimi i Pasqyrave
Financiare të Konsoliduara për vitin 2014. Rrjedhimisht implementimi i këtyre
rekomandimev ka qenë i pastrukturuar, dhe vlerësimi i saktë i shkallës së implementimit
është i vështirë. Megjithatë, shumica e rekomandimeve nuk ishin adresuar. Disa nga
rekomandimet e përsëritura ndër vite janë:
•

Sigurimi i transparencës në PVF/BK-së, duke klasifikuar dhe regjistruar të gjitha
shpenzimet, në kodet adekuate të shpenzimeve, si dhe prezantimin e plotë të
pagesave nga palët e treta;

•

Zhvillimi dhe zbatimi i një qasje efektive nga OB-të individuale për menaxhim të
rrezikut në lidhje me objektivat organizative;

•

Futja në përdorim e prokurimit elektronik për të rritur transparencën dhe për të
reduktuar procedurat burokratike;

•

Gjetja e një zgjidhje të qëndrueshme, kur është fjala për kryerjen e shërbimeve të
auditimit të brendshëm në institucionet e pavarura të vogla që janë drejtpërdrejt
përgjegjës para Kuvendit, e që do të promovojë pavarësinë dhe llogaridhënien.

Mos implementimi i rekomandimeve në fjalë ka ndikuar që në vazhdimësi të ketë:
Keqklasifikim dhe raportim të gabueshëm të shpenzimeve në Pasqyrat Vjetore Financiare,
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mungesë të qasjes gjithëpërfishirëse ndaj menaxhimit të rrezikut; mungesë të transparencës
në procedurat e prokurimit; mungesë të shërbimeve të auditimit të brendshëm për
institucionet e vogla të pavarura; dhe menaxhim joefikas të burimeve në komuna.
Zhvillimet në qeverisje janë duke u mbështetur edhe nga reforma e administratës publike.
Në këtë kontekst, Qeveria synon ta integroj Administratën Tatimore të Kosovës dhe
Doganën e Kosovës në një agjenci të vetme. Objektivi i kësaj do të jetë që
izneseve/tatimpaguesve, përmes një sistemi të modernizuar të mbledhjes së të hyrave, t’ju
ofroj shërbime më të shpejta, më të mira dhe me kosto më të ulët, por edhe që të krijoj
shtytje për zhvillim të biznesit. NjAB dhe KA kanë një rol kyç për ta mbështetur dhe
promovuar qeverisjen e mirë. Në nivel qendror dhe lokal kjo mbështetet nga DQH dhe
iniciativat kryesore në vitin 2015 kanë përfshirë: Organizimin e trajnimeve për auditorët
fillestar në fushën e Auditimit të Brenshem, edukimin e vazhdueshëm profesional, trajnime
në programin për vlerësim të cilësisë, dhe trajnime në përgatitjen e planit strategjik dhe
vjetor bazuar në rrezik, dhe Përmes Strategjisë për vitet 2015-2019, kërkohet avancim i
auditimit të brendshëm që të ju ndihmon Organizatave Buxhetore në fuqizimin e kontrollit
të brendshëm. Arritja e kësaj objektive e përcaktuar me këtë strategji ndërlidhet me
ekzistimin e kornizës ligjore në harmoni me Standardet Ndërkombëtare të Praktikës
Profesionale të Auditimit të Brendshëm, ekzistimi i programit për zhvillimin e
vazhdueshëm profesional si dhe sigurimi i cilësisë për pajtueshmëri me keto standarte.
Rritja e numrit të auditorëve të brendshëm të certifikuar nga 32 në 67 si dhe arritja e
marrëveshjes me CIPFA-në, dhe Akreditimi programit nga Agjencia për Akreditime për
certifikimin të drejtpërdrejtë nga Ministria e Financave /Drejtoria Qëndrore Harmonizuese
paraqet një zhvillim pozitiv në këtë drejtim. Një sistem i shërbimit publik i planifikuar dhe
menaxhuar mirë i ndihmon institucioneve shtetërore të arrijnë një nivel të duhur të
profesionalizmit, qëndrueshmërisë dhe cilësisë së shërbimit public ndaj qytetarëve dhe
bizneseve. Reformimi i shërbimit publik ka ndikim të veçantë në krijimin e një administrate
publike efektive dhe qeverisje të mirë në shërbimin publik. Kjo do të përmirësonte
performancën e institucioneve dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët dhe
organizatat nga ana e institucioneve. Kështu që në vazhdimësi ekziston nevoja për
përmirësimin e raportimit më të drejt dhe me transparent të parës publike dhe ketë në masë
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të madhe e mundëson auditimi i jashtmen dhe i pavarur. Kjo mund të arrihet përmes
funksionimit efektin te zyrës se auditorit të përgjithshëm, por jo edhe pa ndihmën e
institucioneve tjera kompetente për ndalimin e dukurive që bien ndesh me ligjin. Në këtë
proces zbatimi i ligjit buxhetor për funksionim e shtetit dhe qeverisjes demokratike në
Kosovë, mund të arrihet në nivelin e dëshiruar me aplikimin e instrumenteve të kontrollit
financiar të qeverise gjatë realizimit të programit dhe menaxhimit buxhetor më qëllim të
respektimit të standardeve ndërkombëtare bashkëkohor që e rregullojnë fushën e raportimit
dhe auditimit financiar dhe të respektojnë dhe zbatojnë me përpikëri ligjin. Si përfundim
mund të konkludojmë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë planifikim dhe kontrollë të
mirë të buxhetit sepse pa një planifikim të mirë nuk mund të kemi kontroll të mirë.
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